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The handouts collected in this coursepack are intended 
solely for educational purposes. I do not claim authorship of the 





















































































































































































Write an essay in class commenting on Saussure’s statement. 
Form groups of four to discuss your essays and present the results. Each 
group writes on the blackboard the main points of their argument. 
 
It is about langue vs. parole  
 
Cf. here Saussure’s analogy of language with chess (same rules 
for everyone = langue; different and creative moves of figures by 



















































































































































• Semiotics  of  the  Kitchen,  Martha  Rosier, 
1975, video, 7 minutes. 
• A  short  black‐and‐white  video  reveals  the 
suburban  kitchen  to be a war  zone where 
routine food preparation masks the violent 
frustrations  felt  by  women  at  being 
confined  by  the  home.  A  static  camera  is 
focused  on  a  mid‐shot  of  a  woman  in  a 
kitchen.  On  a  counter  before  her  are  a 
variety  of  utensils,  each  of  which  she 
(Rosier)  picks  up,  names  and  proceeds  to 
demonstrate, but with gestures that depart 
from  the  normal  uses  of  the  tool.  In  an 
ironic grammatology of sound and gesture, 
the woman and her  implements enter and 




life  stitched  together  form  a  seamless  envelope  of 
ideology,  the  false  account  of  everything  thinkable. 
Ideology  is a readymade always ready to stand  in for a 
closer understanding of the world and its workings. The myths of ideology cushion us, it is true, from the 
paranoia  that  is engendered by mistrust of  cultural givens. But  they are not nurturant. The  interests 
served by ideology are not human interests properly defined; rather, ideology serves society in shoring 
up  its particular  form of social organization.  In class society,  ideology serves  the  interests of  the class 
that dominates. Through  the  channels of mass  communication, which  it  controls, our dominant  class 
holds  its own  ideology up to our whole society as the real and proper set of attitudes and beliefs, The 





assuming  the  voyeur's  role with  respect  to our own  images; we best  know ourselves  from within  in 
looking through the viewfinder at other people and things. 
How  does  one  address  these  banally  profound  issues  of  everyday  life?  It  seems  to  me 
appropriate  to  use  the medium  of  television, which  in  its most  familiar  form  is  one  of  the  primary 





Video  itself  is not  'innocent'.  It  too  is a  form of  cultural  commodity 
that often stands for a celebration of the self and its powers of invention. Yet 
video  is  useful  in  that  it  provides  me  with  the  opportunity  to  construct 
'decoys', entities that engage in a natural dialectic with TV itself. A woman in 
a bare‐bones kitchen,  in black and white, demonstrating  some hand  tools 
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Synchronic  linguistics will be  concerned with  the 
logical  and  psychological  relations  that  bind 
together  coexisting  terms  and  form  a  system  in 
the collective mind of speakers. 
(Saussure, p.98ff.)
Diachronic  linguistics, on  the contrary, will  study 
relations  that bind  together successive  terms not 








Space:  Two  neighboring  villages  understand  their 
speech‐forms,  but  100  villages  away  the  speech‐
forms are not mutually intelligible anymore 




“What  is the result of differentiation  through time? At one moment  in history a single  language may 
reign  throughout  a  particular  territory,  and  five  or  ten  centuries  later  the  inhabitants  of  two  of  its 







throughout  the  territory but will vary  from  zone  to  zone; no  records  indicate  that any  language has 
ever changed in the same way throughout its territory.  
 










more  copious  than  the  Latin,  and more  exquisitely  refined  than  either,  yet  bearing  to  both  of  them  a 














“If Darwinism  is used  in  the sense of Entwickelung  [development],  I was a Darwinian  long before Darwin. 
How a student of the Science of Language can be anything but an evolutionist, is to me utterly unintelligible. 
He has to deal with nothing but evolution from beginning to end, Latin becomes French before his very eyes, 
Saxon  becomes  English,  Sanskrit  Bengali.  It  is  the  same wherever we  approach  the  study  of  any  single 







“To  say  that  two words  as different  as  calidum  and  chaud  [‘warm’  in  Lat. &  Fr.]  constitute  a diachronic 
identity means  simply  that  speakers  passed  from  one  form  to  the  other  through  a  series  of  synchronic 













































































































































comparative and superlative 
adjectives: 
incl. the irregulars: 
 
 
past tense of regular verbs: 
 
 







occurring around us all  the  time, we may speculate  that, at some  time  in  the distant 
past, the ancestors of English and German were merely dialects of the same language, 







































































































































































Johannes  Schmidt's wave model  of  the  Indo‐European  languages. 
Those  languages encompassed under  I all  share an e where  Indo‐
lranian has an a, e.g., Latin est but Sanskrit asti. Those  in II change 
















linguistic  feature,  such  as  the pronunciation of  a 



























































































































































































Representamen ( ); object ( ); Interpretant ( ) 
 
Signs #2: Representamen ( = spoken or written word); 











“Firstness,  secondness, and  thirdness make up Peirce’s  categories by means of which  semiosis –  the 
process  of  signs  becoming  signs  –  is  qualified  and  cognized  by  way  of  semiotics  –  the  process  of 
rendering  signs  meaningful.  Peirce  developed  the  categories  in  order  to  account  for  the  feeling, 
sensation,  experience  and  conceptualization  of  signs.  Since  sign  processing,  from  feeling  to 
conceptualization,  is  just that, process, signs can have no determinable and self‐ordained closure. The 
categories  in  this manner might be considered  tendencies  rather  than  forms, conditions of becoming 
rather than static signs attached to things. Or, commensurate with physicist Werner Heisenberg’s (1958) 
concept  of  the  quantum  world,  the  categories  are  possibilities  and  potentialities more  than  actual 
essences. As possibilities, firstness inheres; as actualities, secondness emerges, and as potentialities for 











[I]n  schematic  form,  to  all  appearances  the  categories  are  quite  straightforward.  Firstness  is  quality, 
secondness  is effect, and  thirdness  is product  in  the process of  its becoming. Firstness  is possibility  (a 




































































































































































































  I  call  its  Int
determined 




























































  to  some  pr






























































































































































































































































































































































































































































































amount of  jewelry, you can go and sell your  jewelry,  jewelry  for a private affair, what  is  the standard 
bond? It’s going to be no P.P.S. 







































































































































































































































































































social  intercourse  requires  special 
consideration. When  a  number  of  people 
sit  together  at  a  village  fire,  after  all  the 
daily  tasks  are  over,  or  when  they  chat, 
resting  from  work,  or  when  they 
accompany  some  mere  manual  work  by 
gossip  quite  unconnected  with  what  they 
are doing –  it  is clear that here we have to 




among  savage  tribes  as  in  a  European 
drawing‐room,  fulfils  a  function  to  which 
the  meaning  of  its  words  is  almost 
completely  irrelevant.  Inquiries  about 
health, comments on weather, affirmations 
of  some  supremely obvious  state of  things 
– all such are exchanged, not  in order to  inform, not  in this case to connect people  in action, certainly 
not in order to express any thought. […] What is the raison d'être, therefore, of such phrases as 'How do 






here  concerned;  let us  ask what  light  it  throws on  the  function or nature of  language. Are words  in 
Phatic  Communion  used  primarily  to  convey  meaning,  the  meaning  which  is  symbolically  theirs? 
Certainly not! They fulfil a social function and that is their principal aim, but they are neither the result 






‘Small  talk’  has  widely  been  taken,  from  both  academic  and  popular  perspectives,  to  be  a 
conventionalized and periferal mode of talk. […] How is it, we have to ask, that some episodes and styles 
of social  interaction can be deemed  ‘small’, and  in what sense? What social  functions are  realised by 







‘Nothing  happening’  conversationally  within 
small  talk  encounters  can  subsume  an 





























"Oh,  it's  too  soon  to  ask  me  that,”  she 
said. "At least ‐ I mean. Well, 


















The  linguistic  tokens  used  in  phatic  communion  are 
highly  conventional,  and  as  listeners  we  can  therefore 




the particular utterance  is  irrelevant  to  the nature of  the 
interaction. Abercombie (1956:3), for example, writes that: 
“The  actual  sense  of  the  words  used  in  phatic 
communication matters little,” and goes on to recount the 
story of Dorothy Parker, alone and rather bored at a party 












































Speaker A asks a question, Speaker B may  repeat a key noun  followed by  "desu ka"  to confirm what 
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The  poster  advertisement  [If  you  drink, 
then drive, you’re a bloody  idiot]  is part 
of  a  series  of  advertising  campaigns 
based on the same slogan and launched 
in  1989  by  the  Australian  Transport 
Accident  Commission  (TAC).  The  image 
was reproduced  in Touring (2002), Laval 
(Québec), 80, 2, summer, p. 33).   
Generally  speaking,  the  advertising 
message  has  to  accomplish  the 
following,  in three successive stages: (1) 
attract  attention  (the  phatic  function), 
(2)  convince  (the  conative  function), by 
appealing  to  reason  (the  referential 
function)  or  emotion  (the  emotive 
function), and (3) get people to act (the 
conative  and  referential  functions). The 
third  objective  is  clearly  the  most 
important,  and  the  others  are 
subordinate. 
This  death  is  presented  as  being  highly 
avoidable, since it is reserved for the "bloody idiots" with whom no addressee with any glimmer 
of  intelligence would want to associate. The word "bloody"  indicates the  level of  idiocy within 
the  class  of  idiots,  and  at  the  same  time  it  demonstrates  the  intensity  of  the  addresser's 
emotion  (the  emotive  function); note  that  there  is no exclamation point, which would have 
emphasized  the  expressive  function.  Perhaps  the  addresser  is  highly  concerned  about what 
could happen to us (the conative function), or perhaps his utterance merely expresses a coldly 
objective  truth  (the  referential  function)  along  with  an  unsympathetic  "too‐bad‐for‐you" 
attitude.  In  addition  to  the  standard meaning,  indicating  intensity  (the  expressive  function), 
possible  concern  (the  expressive  function)  and  familiarity  (the  conative  function),  "bloody" 
happens to be a polysemic word, and thereby draws attention to itself (the poetic function). It 
alludes to blood – the blood we will shed, but also the blood that shows our blood alcohol level. 
Speakers of English no  longer make  the connection  to blood when  they say "bloody",  just as 
speakers  of  French  (in  France)  no  longer make  the  connection  to  a  hooker when  they  use 
"putain" as an interjection. By re‐actualizing the original content, the slogan de‐automates the 
use  of  this  word,  drawing  our  attention  to  an  otherwise  innocuous,  transparent  word. 
Moreover,  "bloody"  is  a  term  used  in  the  names  of  drinks  like  "bloody Mary"  and  "bloody 
Caesar".  It  stands  in opposition  to  "virgin"  (virgin Mary, virgin Caesar).  "Bloody"  indicates an 











“Saussure  emphasized  that  meaning  arises  from  the 
differences between signifiers; these differences are of two 
kinds:  syntagmatic  (concerning  positioning)  and 
paradigmatic  (concerning substitution). Saussure called  the 
latter  associative  relations,  but  Roman  Jakobson’s  term  is 
now  used.  The  distinction  is  a  key  one  in  structuralist 
semiotic  analysis  in  which  these  two  structural  ‘axes’ 
(horizontal as syntagmatic and vertical as paradigmatic) are 
seen as applicable to all sign systems. The plane of the syntagm is that of the combination of ‘this‐and‐
this‐and‐this’  (as  in  the  sentence,  ‘the man  cried’)  while  the  plane  of  the  paradigm  is  that  of  the 
selection of ‘this‐or‐this‐or‐this’ (e.g. the replacement of the last word in the same sentence with ‘died’ 
















Broca's  area  –  the  lower  back  part  of  the  frontal 




short, meaningful  phrases  that  are  produced  with 
great effort. Expressive aphasia is thus characterized 
as a nonfluent aphasia. Affected people often omit 
small  words  such  as  "is",  "and",  and  "the"  (=  the 
agrammatism  syndrome).  For  example,  a  person 
with Expressive aphasia may say, "Walk dog" which 














































































































































































































































































• The basic sound unit is the feature (not the phoneme) 
• Features are binary; all phonemes either have [+] or don't 
have [-] a particular feature. 
 
• Two phones are different phonemes if at least one of their 
features is different. 
• / p / = + consonantal, + anterior, - voice 
• / b / = + consonantal, + anterior, + voice 
 
• Consider the following minimal pairs: pin – bin; pin – sin; pin – gin 
• Differ on varying numbers of features:  
• pin – bin (1; voicing). 
• pin – sin (2; place, manner). 















“Every  single  constituent  of  any  linguistic  system  is  built  on  an  opposition  of  two  logical 
contradictories:  the  presence  of  an  attribute  (‘markedness’)  in  contraposition  to  its  absence 





often  used  as  a  generic  term  while  the  marked  term  is  used  in  a  more  specific  sense.  General 





(e.g.  statistically within  a  text  or  corpus) 
and therefore seems to be neutral, normal 
and  natural.  It  is  thus  transparent  – 
drawing  no  attention  to  its  invisibly 
privileged  status,  while  the  deviance  of 
the marked form is salient. Where it is not 
simply  subsumed,  the  marked  form  is 
foregrounded – presented as ‘different’; it 
is  ‘out of  the ordinary’ – an extraordinary 
deviational  ‘special  case’  which  is 
something  other  than  the  standard  or 
default  form  of  the  unmarked  term.  












Metaphors (and Metonymies)  
































































Metaphor  is  the application of a strange  term 






A as D  is  to C,  then  instead of B  the poet will 
say D, and B instead of D. And sometimes they 
add that to which the term supplanted by the 
metaphor  is  relative. For  instance, a  cup  is  to 
Dionysus what a shield is to Ares; so he will call 
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Orange;  Brick  Cheese;  Buffalo  Wings; 
Butterfingers;  Candy  Striper;  Chinese  Takeout; 
Chocolate  Kiss;  Chocolate  Mousse;  Cookbook; 
Crown  Roast;  Deviled  Egg;  Diced  Chicken;  Egg 
Rolls; Forbidden Fruit; French Dressing; Hot Dog; 
House  Dressing;  Hush  Puppy;  Junk  Food;  Lady 
Fingers; Orange Chicken; Pineapple Duck; Potato 
Eyes;  Red  Bell  Pepper;  Shrimp  Cocktail;  Snow 






girl;  cream  puff;  croissant;  cutie  pie;  dumpling; 
fortune  cookie  ('sexy  Asian  woman');  golden 
doughnut;  gooseberry  pudding;  gum  drop; 
honeydip;  hot  chocolate  ('sexy  black  woman'); 
hot  tamale;  lollipop;  love  cake;  muffin  (cf. 
studmuffin  'sexy  man');  pancake;  press  muffin 
('sexy  female  reporter');  sugar  doughnut;  sugar 
dumpling;  sweetie  (pie);  apples  ('breasts'); 






























in  this  advertisement.  Some 
signifiers  that  trigger  our 
consciousness  are:  words  in 
Gothic  font,  ice‐cream  container, 
religious  setting,  the  woman’s 
black and white clothing and  the 
bulge.  These  elements  conjure 
mental  images.  For  example  the 
background  of  the  poster  is 
representative  of  a  church.  We 
can  identify  that  the woman  is a 
nun because of her habit. Due to 
the  bulge  we  assume  she  is 
pregnant. 
The  association  between 
the  denotation  and  connotation 
of  this  advertisement makes  it  a 
controversial  and  arguably 
offensive. 
The  denotation  is  the 
simple  meaning  of  the  sign.  In 
this poster the denotation  is that 
there  is  a  pregnant  nun  in  a  church  setting  eating  Antonio  Federici  gelato.  The  punch  line 
‘immaculately conceived’, is commonly used in Catholicism to describe the conception of Jesus. 
The main  connotation  that has been derived  from  this advertisement  is  that Antonio 
Federici is mocking the conception of Jesus. This advertisement heavily draws on the myths and 
ideology of Catholicism.  It has presented  the words  ‘Immaculately  conceived’  in Gothic  font 







Our  interpretation  of  this  text  is  dependent  on  our  shared  knowledge  and  values. 
































































































linguistic  metaphors  underlined.  The  boxes  give  a  justification  for  identifying  the  words  or  phrases  as 
metaphorical. After the extract, we explain  in more detail what  is underlined and why; reading the extract 
first may help raise awareness of what metaphor looks like in spoken discourse. 
The words  underlined  in  the  extract  of  talk  are  the  Vehicle  terms  of  linguistic metaphors  –  the 
‘something else’ in Burke’s definition of metaphor through which we ‘see’ the Topic.  
The Vehicle  term  is  the central  identifying  feature of a  linguistic metaphor: a word or phrase  that 
somehow contrasts with  (is  incongruous or anomalous with) the topic of the on‐going text or talk, and yet 











































































































































































































































Balkanizing the Metaphor 
















The  essay  deconstructs  “Balkans”  as  a  metaphorical  complex,  playing  upon  the 
polysemy of the verb “to balkanize.” Employing the verb  in  its  literal meaning,  it first embeds 
the  discussion  of  metaphors  in  a  Balkan  context,  selecting  as  its  ethnographic  material 
metaphors  functioning  in and concerning this geographic region; second,  it projects upon the 
notion  of  metaphor  the  surface  trope  of  balkanization,  whose  conventional  (Webster’s) 
interpretation  implies “the breaking up of a(n)  (geographic) area  into small and often hostile 
units.”  
Theoretically, the essay revisits critically the anthropology of tropes, zeroing on  James 
W.  Fernandez’  concept  of  organizing  metaphors  and  their  performance  in  what  he  calls 
“quality”  (or  symbolic)  spaces.1  Being  a  strategic  predication  of  identity  upon  an  inchoate 
subject,  the  organizing  metaphor  is  a  venue  for  negotiating  and  establishing  interactional 
identities, as well as  for reinforcing and/or seeing anew previously established stereotypes.  If 
apt  and  successful  (or well‐suited  for  particular  interests),  the metaphoric  assertion  can  be 
adopted by social actors not only as a major tool for organizing otherwise inchoate experiences, 
but also as a scenario for behavior. Working against this theoretical backdrop I conjecture that, 
when  moving  across  quality  spaces,  one  and  the  same  metaphor  might  acquire  opposite 







The  trouble  with  the  Balkans  starts  with  the  designation  itself  –  it  is  inherently 
problematic.  In  terms of geography,  the Balkans constitute an entity which  is part of Europe, 
even though it is located in its periphery. In any other terms, the Balkans have the ambiguous 
status  of  being  only  semi‐integrated  with  the  rest  of  the  continent.  They  are,  in  Rokkan’s 
terminology,  a  typical  case  of  interface  peripheries,  caught  between  different  political, 
economic and  ideological centers, but never  fully  integrated  into neither of  them.2 Being not 
only in the periphery of the West, but also in the periphery of the East, the Balkans are in the 
position of the recurrent  included and excluded middle. From this perspective, the borders of 
the  Balkans,  especially  vis‐à‐vis  Europe,  oscillate  between  being  a  frontier  of  exclusion  and 
inclusion (much more the former than the latter – which result in the local construction of what 
                                                 
1  James W.  Fernandez.  Persuasion  and  Performance:  The  Play  of  Tropes  in  Culture. Bloomington: 
Indiana University Press, 1986. 
2  See  Stein  Rokkan.  “Centres  and  Peripheries  in Western  Europe.”  In:  The  Politics  of  Territorial 
Identity. Eds.  Stein Rokkan & Derek Urwin.  London:  SAGE, 1979, pp. 1‐17. Cf. Erik Allardt & Henry Valen. 
“Stein Rokkan: An Intellectual Profile.” In: Mobilization, Center–Periphery Structures and Nation‐Building. Ed. 
Per Torsvik. Bergen: Universitetsforlaget, 1981, pp. 11‐38. 







witness  is a  correlation between  the  local and  the global  symbolic organizations of  space,  in 
which  the  “Balkanness” of  the Balkans  and  its  inhabitants becomes  the principle  site where 
different ongoing projects  intersect  and where  the  local  identities  are negotiated within  the 
framework of globalization.  
 
A  number  of  often 
conflicting  descriptions  are 
employed  to  explain  the 
intersection of  the  local and 
the  global  imaginations  of 
the  Balkans.  One  of  them 
makes  the  Balkans  readable 
through  the  category  of 
Orientalism  (Edward  Said),3 
and of nesting Orientalism in 
particular  –  a  term  which 
refers  to  the  gradation  of 
“Orients”  as  a  pattern  of 
reproduction  of  the  original 
dichotomy  upon  which 
Orientalism itself is premised 
(e.g.,  our  neighbors  are 
more  “oriental”  than  we 
are).4  This model  is  coupled 
by Maria  Todorova’s model, 
according  to  which  the 
Balkans  are  subject  to  a 
particular discourse  (Balkan‐
ism),  which  is  distant  from 
Orientalism  (no  colonialism 
in  the  Balkans)  but  essen‐
                                                 
3 Edward Said. Orientalism . New York: Vintage Books, 1979. 
4 Milica Bakić‐Hayden.  “Nesting Orientalisms:  The Case of  Former  Yugoslavia.”  Slavic Review 54.4 
(Winter 1995): 917‐931. Slavoj Žižek put it this way: “For Austrians, the Slovenes are wild hordes they have to 




















(see  fig.1)  as  a  region  of  “ancient  ethnic  hatreds”  (cf.  a  cartoon  from  1993  depicting  the 
Energizer Bunny of the Balkan hatreds that “just keeps going and going”), “new tribalism” and 
“the freedom to hate” (cf. another cartoon from 1994 that depicts an array of “Don’t‐get‐well‐
ever”  type of Balkan greeting  cards).  Such metaphorical  complexes,  featuring  the Balkans as 




also,  by  extension,  toward  themselves. Among  them  especially  productive  and  influential  in 
Western discourses, both inside and outside Balkan context, is the metaphor of “balkanization” 
coined out in the aftermath of World War I (one of its earliest mentions is in an article from The 
New  York  Times  entitled  “The  Balkanization  of  Europe,”  dated  December  20,  1918).8  The 
trope’s original metaphoric value derives from conceptualizing the Balkans as a place of violent 





the burden of ancient and modern civilizational  fault‐lines  that  tear  the area up  from within; 






studied  by  Milica  Bakic‐Hayden  &  Robert  M.  Hayden.  “Orientalist  Variations  on  the  Theme  ‘Balkans’: 
Symbolic Geography  in Recent Yugoslav Cultural Politics.” Slavic Review 51/1  (1992): 1‐15; R. Craig Nation. 





weak,  covetous,  intriguing,  afraid,  a  continual  prey  to  the machinations  of  the  great  powers,  and  to  the 
violent promptings of their own passions.” The term is also used in its verb form “to balkanize” (balkanisieren 
in German, balkaniser  in French, balkanizzare  in Italian); see David L. Gold. “Offspring of English Balkanize.” 
Names  34/2  (1986):  327‐238.  Cf.  also  Emil  Niederhauser.  “Balkanizalodas.”  [The  Term  ‘Balkanization.’] 
Magyar Tudomány [Hungary] 37/3 (1992): 314‐321. 




and  another,  viewing  the  Balkan  predicament  as  the  Great  Powers’  manipulation  of  local 
nationalisms  in their struggles for the establishment of “arcs of  influence.” Both explanations, 
however  different  otherwise,  invariably  associate  the  Balkan  crises  with  frustrated  or 
temporally  failed ethno‐national projects, which are bound – sooner or  later –  to cause wars 
and  lead  eventually  to  the  establishment  of  new,  smaller  and  still  smaller,  Ruritanias.9 As  a 
popular joke has it, in the year of 2020 there will be only ten states in Europe: Western Europe 
and,  besides  it,  Bosnia,  Slovenia,  Slavonia,  Kosovo,  Kraina,  Greater  Serbia,  Smaller  Serbia, 
etc...10 By locating the processes of political integration exclusively in Europe and the opposite 
movement exclusively  in the Balkans, the joke subscribes to the popular as well as sometimes 
academic  distinction  between  two  different  nationalisms:  “good”  (Western,  civic,  rational, 
constructive)  and  “bad”  (Eastern,  ethnic,  irrational,  destructive).11  It  is  the  second  type  of 
nationalism that the Western metaphor of balkanization stands for when  it  is used  in political 
context. 
  Another  example  of  the  “multiple  marginality”12  status  of  the  region  concerns  the 
reception  of  its  literature,  viewed  itself  as  “marginal.”  In  1971 New  York  Times  published  a 
parody  describing  the  “astonishment”  of  the  literary  world  upon  learning  that  “this  year’s 
Nobel  Prize  for  Literature  had  gone  neither  to  Borges  nor  Nabokov,  but  instead  to  Gregor 
Drubnik,  the 67‐year‐old Bulgarian  fabulist”  (needless  to  say, a  fictitious character), who “for 
the  past  55  years  has  lived  downtown  Plotznitska,  a  remote  hill  village where  the  principal 
industry of the glum and exceedingly hostile peasants is stringing goats’ teeth on robber bands 
to  fashion  souvenir  ankle  bracelets.”  The  author  of  the  pamphlet,  some  Thomas Meehan,13 
goes  on  to  say  that Drubnik’s  brief,  250‐word moralistic  tales  “make  little  sense  to  anyone 
unacquainted  with  the  arcane  tradition  of  19th‐century  Balkan  goat  herding.”  Moreover, 
                                                 
9 I am referring, of course, to the fictional story of how little Ruritania breaks away from the empire 









normatively and analytically problematic  (see “Myths and Misconceptions  in  the Study of Nationalism.”  In: 
Ernest Gellner and the Theory of Nationalism, ed. John Hall. Cambridge: Cambridge UP, 1999). 















Drubnik  “stubbornly  chooses  to write  all  of  his  fables  in  Pludnik,  a  frustratingly  ambiguous 
Slovene  peasant  dialect  that  has  for  centuries  defied  the  translating  efforts  of  some  of  the 
world’s most eminent linguists, many of whom, after wrestling with Pludnik, have fallen victims 
to  serious mental  illness.”  The  pamphlet  ends with  the  suggestion  that  “perhaps  the wisest 








to  Izrael’s  Zeevi  Group.14  (The  national  affiliation  of  the  buyer  contributed  further  to  the 
company’s troubles and propelled yet another ethno‐metaphorical outburst in the local media, 




break  into  pieces?!  From  a  native Bulgarian  point  of  view,  however,  there  is  hardly  a more 
appropriate name for an air carrier than BALKAN, since it both evokes images of reliability (“we 





                                                 




company was  not  the  only  and  not  even  the main  factor  – which  arguably was  the misled  privatization 
practices of  Ivan Kostov’s government – that  led to  its closing  in 2002; since then the national air carrier  is 
Bulgaria Air. 





Acquired by Israel’s Zeevi Group,       BALKAN lost its Arab routes 
Fig.3: (24 Chasa, July 2, 1999)        Fig.4: (Trud, July 9, 1999) 
 
In the Bulgarian repertoire of tropes, as well as  in the  local symbolic space, the Balkan 
Mountain  –  the  largest  mountain  range  in  the  country  that  since  1809  has  shared  by  a 
metonymic  shift  its name with  the entire Balkan Peninsula – occupies a maximum privileged 
position.  It  has  been  constructed  as  a  core  sign‐image  of  stability,  security,  durability  and 
national identity. Thus it is the focus of a rich metaphorical complex where the positive zones of 
numerous domains of experience  intersect. The Balkan Mountain  is the backbone of Bulgaria, 
the Father Balkan, the Balkan  lion,  it  is up  in the skies where eagles are born (while the plain 
down grows only pumpkins); it is the cradle of freedom, the navel of the peninsula, “our pride 
and  our  soul.”  At  least  two  of  these metaphors  were  put  into  operation  in  the  Bulgarian 
political behavior. The awakening of  the Balkan  lion was a major organizing metaphor of  the 
Bulgarian national liberation movement, a movement that ultimately led in 1878 to the political 
emancipation of  the country  from  the Ottoman Empire.  (Later  the  lion was employed on  the 
coat of arms of the new state.)15 Recognizing the crucial geopolitical role of this mountainous 
range  for Bulgarian history,  the  renowned historian Petur Mutafchiev  claimed:  “Without  the 
Balkans, and then also without the mountains on our soil, here in the European Southeast what 
has  existed  now  for  so  many  centuries  under  the  name  of  Bulgarians  would  hardly  have 
survived  and might not have  appeared.” According  to  another Bulgarian  scholarly  authority, 
“nature  and  culture,  geography  and  ethnos overlap each other metonymically  in  the Balkan 
Mountain, so that they form an entity with an unique content. [...] The Balkan  is symbolically 
generalized as the ‘quintessence’ of the Bulgarianness.”16  
  The  productiveness  of  the  Balkan  metaphorical  complex  is  used  actively  as  an 
instrument of commercial persuasion as well. Bulgaria  is a country where not only the airlines 
are called Balkan, but “whose tourist agencies are ‘Balkantourist’ and ‘Balkan Holidays,’ whose 










record‐making  industry  is  ‘Balkanton,’ whose best export to the COMECON was an electrocar 
called  ‘Balkancar,’ whose most  fashionable  hotel  in  the  center  of  Sofia  is  ‘Sheraton‐Balkan,’ 
whose third largest bank is ‘Balkanbank’ [...]. These examples can be continued ad infinitum.”17 
All these commercial labels use the Balkan predication to move their products or services to a 
most  advantageous  position  in  quality  space,  i.e.  in  Bulgarian  quality  space,  assuming  it  is 
shared by their customers around the globe.   
 
Going back  to my  initial anecdote,  the  trademark Balkan  is a commercial  loser  from a 
Western perspective but utterly  felicitous designation  if viewed  from Bulgaria. Using a major 
organizing metaphor, the company expects to urge  its customers towards a particular type of 
performance:  buying  its  tickets.  Yet  on  the  international market  this metaphor  clashes with 
another  powerful  organizing  Western  metaphor  with  the  same  vehicle,  which  makes  the 
opposite movement  and  leads  to  a diametrically opposite performance: people do NOT buy 







To  rephrase  the question posed by  the  case of Balkan Airlines: why  some organizing 
metaphors travel well far from their emission center (as do “balkanization”), while others (such 













as the  local metaphor of the Balkan mountain)  fail to go  international?    It may be productive 
here  to  introduce,  developing  further  the  implications  of  the  scientific metaphor  “emission 
center,” the variable radius of activity, or scope of persuasion and performance, to handle the 
varying  stability  of metaphors  across  culture’s  space  (and  across  cultures).  Evidently  some 
metaphors  have  a  greater  radius  of  activity  than  others,  and  the  larger  their  scope  of 




that  their  long‐distance  intensity  is a  function of extra‐tropological  factors.   What makes  the 
metaphor of balkanization so stable and aggressive that it can outplay the “Balkan” metaphor is 
the  fact  that  it belongs  to  the now dominant,  i.e. Western, discourse. What  I understand by 
dominant discourse is a discourse which, operating from the position of power (usually, but not 
necessarily, political),  strives  to homogenize  the heterogeneous  space of world’s  culture and 
establish  its own  as  the quality  space.    Its organizing metaphors  are  the  instruments of  this 
process of homogenization.   As metaphors vested  in extra‐tropological power,  they  suppress 
rival organizing metaphors that are produced and operate within rival quality spaces and, in the 
process,  force  them  to  work  against  their  implied  scenarios,  or  to  become  disorganizing 
metaphors.  
  Such a  relativist  view on organizing metaphors brings  into  the  tropological discussion 
the  category  of  power  and  allows  us  to  further  distinguish  between  “weak”  and  “strong” 
organizing metaphors, based on their radius of activity as determined by the power vested  in 
the  adopted  point  of  view  of  the metaphorical  utterance.  To  paraphrase Max Weinreich’s 






      (Demokratsiia, March 17, 1999)                       (24 Chasa, July 8, 1999) 
 



































































































The California crunch  really  is  the  result of not enough power‐generating plants and  then not enough power  to 
power the power of generating plants." ‐ Interview with the New York Times, 14 Jan. 2001.   
 












































































































pasta,  a  tin,  a  sachet,  some  tomatoes,  onions,  peppers,  a 
mushroom,  all  emerging  from  a  half‐open  string  bag,  in 
yellows and greens on a red background. 
     [T]he sign Panzani gives not simply the name of the  firm 
but  also,  by  its  assonance,  an  additional  signified,  that  of 
‘Italianicity.’  […]  A  second  sign  is  more  or  less  equally 
evident;  its  signifier  is  the bringing  together of  the  tomato, 
the pepper and  the  tricoloured hues  (yellow, green, red) of 
the poster; its signified is Italy or rather Italianicity. This sign 
stands in a relation of redundancy with the connoted sign of 
the  linguistic message  (the  Italian  assonance  of  the  name 
Panzani) and  the knowledge  it draws upon  is already more 
particular;  it  is  a  specifically  'French'  knowledge  (an  Italian 
would barely perceive the connotation of the name, no more 
probably  than  he  would  the  Italianicity  of  tomato  and 





































































































































ap  is  at  on



















































Since  tabloids  cannot  rely  on  the  hard‐news  value  of  their 
stories  (or  the  reputations of  their  reporters)  to  sell  copies, 
they must make use of other attention‐getting devices to lure 
readers. One of  these devices  is  the  strategic placement of 




colored,  eye‐catching  headlines,  often  in  block  capitals 
reminiscent of comic‐book captions.  […]  It should be  immediately apparent  that  the  foremost  [linguistic] device 
identifiable in tabloid headlines is the use of content‐rich vocabulary – words that get the attention of the reader 
either  through  reference  to a particularly  interesting  topic  (e.g.,  "romance,"  "divorce,"  "sex,"  "scandal," etc.) or 
through  evoking  powerful,  often  emotional  connotations  (e.g.,  "weird,"  "sizzling,"  "stripped,"  etc.). As  early  as 




  The  other  device  apparently  used  to  promote  readers'  feelings  of  closeness  to  individuals  featured  in 
tabloid articles  is what will be called here pseudo‐quotes. These statements are treated  in some ways as  if they 
were direct quotes: i.e., they often use first‐person pronouns or command forms and are phrased so as to convey 
the attitudes supposedly held by the person being quoted, although the writer of the article is not at all likely to be 
privy  to  them. But one other  characteristic  suggests  that  they  are not  verbatim  reports of  actual utterances  – 









































































































































































































































































































































































How might  the  combinatorial  grammar underlying  human  language work?  The most  straightforward 







births,  deaths,  or  the  churching  of  women.  The  day 
before he had picked funerals, and been directed on to a 
card  reading  with  simple  perfection  are  occasions  for 
mourning. Today he closed his eyes, drew weddings, and 
was signposted on to are occasions for rejoicing. 
The wedding  of  X  and  Y  followed  in  logical  sequence,  and  brought  him  a  choice  between  is  no 
exception  and  is  a  case  in  point.  Either way  there  followed  indeed.  Indeed, whichever  occasion  one  had 
started off with, whether coronations, deaths, or births, Goldwasser saw with intense mathematical pleasure, 
one now reached this same elegant bottleneck. He paused on  indeed, then drew  in quick succession  it  is a 
particularly happy occasion, rarely, and can there have been a more popular young couple. 
From  the next  selection, Goldwas‐
ser  drew  X  has  won  himself/herself  a 
special  place  in  the  nation's  affections, 
which  forced  him  to  go  on  to  and  the 








Feeling  that  he  had  done  particularly  well  with  "fitting"  last  time,  Goldwasser  now  deliberately 
selected  it again.  It  is also fitting that, read the card, to be quickly followed by we should remember, and X 
and Y are not merely symbols—they are a lively young man and a very lovely young woman. 














Linguistic Relativity Hypothesis  








































reveal whether  the  event  happened  just  now,  yesterday  or  in  the 
distant  past,  whereas  in  Indonesian,  the  verb  wouldn’t  even  give 
away whether  it  had  already  happened  or was  still  coming  up.  In 
Russian, the verb would reveal my gender. In Mandarin, I would have 
to  specify  whether  the  titular  uncle  is maternal    or  paternal  and 
whether  he  is  related  by  blood  or  marriage,  because  there  are 
different words for all these different types of uncles and then some 
(he happens to be a mother’s brother, as the Chinese translation clearly states). And in Pirahã, a language spoken 
in  the Amazon,  I couldn’t say “42nd,” because  there are no words  for exact numbers,  just words  for “few” and 
























The  three  Frames  of  Reference  recognized  in  the  current 
typology  are  distinguished  from  one  another  by  their 
placement  of  the  Anchor  from  which  the  relationship  of 
Figure to Ground is calculated. Consider for example, Fig.►, 
which  shows  a  single  spatial  configuration,  in  which  the 
Figure  is  a  carton  of milk  and  the  Ground  is  a  kettle  of 
water.  
To  illustrate what  is meant  by  Absolute,  Relative 










Descriptions  in  Relative,  Absolute  and  Intrinsic  frames  of  reference 
(FoR). The spatial relationship between objects in table‐top space, like 
the  fork  and  the  spoon,  can  be  described  in  different ways.  In  the 
Relative FoR (dominant  in English, Dutch and Japanese), the viewer’s 
perspective  is used, giving  rise  to descriptions such as  ‘the  fork  is  to 
the left of the spoon’. Notice that if you go around to the other side of 
the  table,  the  fork  is now properly described as  ‘to  the  right of  the 
spoon’.  In an Absolute FoR an external framework  is applied  instead. 
This  can  be  composed  of  cardinal  directions  such  as  north–south–
east–west,  used  by  speakers  of  Arrernte  (Australia),  or  an  uphill–
downhill axis like the one used by speakers of Tzeltal (Mexico). So, as a 



























 Every noun  [in German] has a gender, and  there  is no sense or system  in  the distribution; so  the 
gender of each must be learned separately and by heart. There is no other way. To do this, one has to have a 



















under‐description;  that  is  bad  enough,  but  over‐description  is  surely  worse.  A  German  speaks  of  an 
Englishman  as  the  Engländer;  to  change  the  sex,  he  adds  inn,  and  that  stands  for  Englishwoman,— 
Engländerinn. That seems descriptive enough, but still  it  is not exact enough for a German; so he precedes 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Studies  of  so‐called  tenseless 
languages in the world have thrown new 
light into the nature of the expression of 
time  in  language.  These  languages  are 
found  to  have  developed  other  verbal 
categories  than  tense  and  aspect,  in 
terms of which the time of an event may 
also be determined. These categories are 





It  is  a  common  feature  found  in 
Tibeto‐Burman  languages  that  the  verb 
(or  the  predicate)  is marked  for what  I 
have called the locational stance. By this I 
mean the binary basis on which persons, 
things,  and  events  or  situations  are 
classified by comparing  their distance  to 
the  speaker:  proximal  if  they  are 
considered  in  the  same  place  as  the 
speaker, distal  if not  in  the  same place. 
Interestingly,  when  events  are  so 
indicated  in  the  sentence,  it  becomes 
possible to determine their ‘tenses’. Here 
we see one  instance of  tense being determined by a  factor orthogonal  to  the  temporal notion.  In  the  following 
sentences  of Nusu,  one  of  the  three  TB  languages  spoken  along  the Nu 
River  valley  in  northwestern  Yunnan  province,  China,  the  locational 
distance of the event is indicated by a postverbal particle, u if distal to the 
speaker, and ja if proximal (fig. ►) If the scene of putting on one’s shoes is 






and  locational  information:  It  is  either  proximal  or  distal,  with  further  differentiation  of  distance  within  the 
proximal category. Consider the celebrated sentence of the great American linguist Edward Sapir: “The farmer kills 
the duckling.” 
In Tsou,  if both  the  farmer and  the duckling are marked as proximal,  then  the sentence  is  interpreted as 





so‐called  evidentiality.  This  grammatical  feature  expresses  the  speaker’s  cognitive  relation  to  the  event  he 






































by  four  fundamental  colors;  these  colors  are,  in  turn,  four  cultural units  expressed by  four  linguistic 



























SK  For  me,  you  see,  where  I  come 
from, we say  the water  is blue and sky  is blue, 
and you say the sky is black, the water is white. 
So we  have  different words  to  talk  about  the 
same thing. (translator tells Himba man what SK 
said) 
Nar While  we  have  eleven  words  to 
describe  color,  have  half  the  amount:  they 
include  zoozu,  which  is  most  dark  colors  and 
includes reds, blues, greens, and purples; vapa, 
which is mainly white but includes some yellow; 
borou, which  includes  some  greens  and  blues; 
and dumbu, which includes different greens, but 
also  reds  and  browns.  They  clearly  describe 
color differently, but do they see the same way? 
Serge has been running experiments to find out. 
SK  (to  Himba  woman)  OK,  now  you 
look  at  these  new  12  squares.  One  of  them 
again has a different color. Which one? 
Nar  He’s  testing  how  long  it  takes 
them to spot a color which is different from the 
others. 
SK  (a  little vocal  interchange) Can you 
do the same thing again? 






































































































































































































Saying and Doing: 






















































































































































































































































Illocutionary Competence  
 
- Illocutionary Act:  a speech act where the actual words imply a different 
meaning from the stated one. That's why it is is called "illocution" [ill (wrong) + 
locution (speech)].  
 
- Illocutionary Force:  the intended meaning (which is different from the 
stated one). 
 
a.  Example: 
                            Illocutionary Acts between person A and person B 
 
A:  Honey, trash can is full. 
B:  Not right now, dear, I'm watching TV. 
A:  But, honey, it smells really bad. 
B:  You have two hands. 
A:  But, I'm washing the dishes. 
B:  Okay, if you take out the trash, I'll wash the dishes. 
A:  REALLY?!  Okay, It's a deal. 
 
b.  Explanation: 
                           Illocutionary Force of the Illocutionary Acts (above) 
 
A:  Honey, please take the trash out. 
B:  Not right now dear, I'm watching TV. 
A:  But, honey, it smells really bad (so, I would like you to take it out NOW). 
B:  You have two hands (so, you can take it out). 
A:  But, I'm washing the dishes (so, I can't take it out now). 
B:  Okay, if you take out the trash, I'll wash the dishes. 














































































In  this  example,  the  conventional  values  are  reversed,  titles  becoming  insults,  imbedding  becoming 
threat; in addition the sincerity of the directive is intentionally ambiguous. (Marines have been known to 
swallow cigarettes or eat grease in response to such orders.) Marine drill sergeants spend considerable 
effort  retraining  recruits'  language,  including  the avoidance of  first and  second person pronouns. The 
deliberate  ambiguity  illustrated  in  (4)  is  used  also  in  a  contrast  between  an  order  which  is 































































































































































































































































































































to make  it meaningful. Who  is  addressed  here,  and what  is  the  person  addressed  supposed  to 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The  setting  is  a  large  business 
organization. Of primary concern  is the office of 
the  director,  made  up  of  the  director,  ten 
associate  directors,  supporting  staff  members, 
and  secretaries.  The  director  has  two  staff 
members  (each  with  their  own  secretary),  an 
administrative  assistant  (a  clerical  position  just 
above  that  of  secretary),  and  a  secretary.  Each 
associate director has at least one secretary; the 
majority also have one or more staff members.  
One  of  the  administrative  assistants, 
Sue, has worked for the same associate director 
for  9  years,  starting  as  his  secretary.  She  is 
extremely well‐organized  and  efficient. When  a 
vacancy  as manager  of  the  Committee  Control 
(CC)  office  occurred,  she  applied  for,  and  was 
given,  the  job.  The  job  she  accepted  has  an 
ambiguous  position  in  the  organizational 
hierarchy. There are ways in which Sue is now in 






her having obtained additional space and staff members); but her status  is  less  than  theirs  in  the areas of 
responsibility, location of her office, type of staff under her, amount of private space, her age, sex, education, 
and prior and future career path. The 
result  of  the  combination  of  these 
factors  is  that  her  position  in  the 
organization can best be described as 




use  either  of  the  two  principal 
options,  FN  or  TLN.  The  problem  is 
that her staff members use FN when 
referring  to  her,  and,  so,  for  her  to 
use  TLN  for  them  would  be  in 
contradiction  of  the  status  relation‐
ship  existing  between  them.  Yet  for 
her  to  accept  the  use  of mutual  FN 
would result in her giving up a certain 
amount  of  the  status  she  has  so 
recently  earned.  And  so  she  has 
chosen  instead to adopt a  form com‐
































features  stiffened. A hand went out, withdrawing  the  registration pad he had pushed  forward a moment 
earlier. 
“I’m sorry,” he said firmly, “the hotel is full.” 









While they had been speaking still more new arrivals had  joined the  line  In front of the counter. A 










Brüderschaft trinken           Пить на брудершафт (Russian) 
 
“Brotherhood  drinking”  is  a  ritualized  status/pronoun  change 
between acquaintances from formal “you” to informal “thou” in 
some  cultures,  most  prominently  in  Russia  and  in  Germany, 
where  it  is  also  known  as  Dutz  trinken,  literally  "drinking  to 
thou." Changing  the pronoun of address  is  the most  important 
consequence  of  the  ritual  drinking with  arms  crossed  (fig.►), 
and obliges the participants to reciprocal use of “thou” from that 
moment  on.  It  is  expected  that  the more  authoritative  social 









sir…"  he  corrected  himself,  not  sure 
whether  to  use  the  intimate  or  polite 
form of address to the cat, "are you, sir, 
the same cat who got on the streetcar?" 
"I  am,"  confirmed  the  cat, 
flattered,  and  he  added,  "It's  nice  to 








































































which would  be  unremarkable  in  casual  conversation, was  insubordinate  in  the  hierarchical 
context of brutal oppression because the guard had just made the same statement. When the 
guard  said, "I've got a wife and  three kids. And you're a pile of shit," he was claiming, "I am 
different  from you." One  could  further  interpret his words  to  imply,  "I'm human, and you're 












pronouns  are  to  be  translated  as  we.  The  difference  between  the  two  depends  on  the  intended 
meaning.  An  inclusive  pronoun  necessarily  includes  reference  to  the  addressee.  For  example,  the 
Mandarin  inclusive  pronoun  zámen  means  ‘we,  I  and  you’;  others  can  optionally  be  included.  An 
exclusive  pronoun,  like  the Mandarin  pronoun wŏmen,  excludes  the  addressee  from  the  reference, 
resulting in a meaning like ‘I and some others, but not you’. 
  Also  included  in  this  type  are  languages  that 
distinguish  a  dual  without  an  inclusive/exclusive 
distinction,  for  instance  Hmong  Njua  (Hmong‐Mien; 
China  and  Vietnam).  In  Hmong  Njua,  there  are  two 
pronouns  for  ‘we’,  but  the  distinction  is  not 
inclusive/exclusive  but  dual/plural.  The  pronoun wb  is 
used for dual reference (precisely two persons) and peb 
is used for plural reference (more than two persons). 
  Inclusive and exclusive are differentiated. The  final  type distinguished on  this map consists of 
those languages with specialized pronouns for both inclusive and exclusive reference. This is found, for 






























































































































































































































































































Theodore  Rockwell,  who  served  as 
technical  director  for  the  U.S.  Navy’s  nuclear 
propulsion program in the 1950s and ’60s, shared 
a  telling  anecdote  about  his  onetime  boss,  the 
famously irascible Adm. Hyman G. Rickover. “One 
time  he  caught me  using  the  editorial we,  as  in 
‘we will get back  to you by…’” Rockwell  recalled 
in  his  memoir,  “The  Rickover  Effect.”  “He 
explained  brusquely  that  only  three  types  of 
individual were entitled to such usage: ‘The head 






we,  and  The  St.  Louis  Globe‐Democrat  reported  his  rejoinder:  “Yes,  I  have  noticed  there  are  three 
classes  of  people  who  always  say  ‘we’  instead  of  ‘I.’  They  are  emperors,  editors  and men  with  a 
tapeworm.” […] 
Worms, or more specifically  tapeworms,  figure 
prominently  in we‐related  humor.  The  earliest  known 









many  languages, uses  the  same word  for  the  inclusive 
first‐person  plural,  encompassing  the  notional  “you” 
along with “me.” The  inclusive we seeks out a bond of 




can  recall  the we  of  caregivers  for  the  very  young 
and very old: “How are we feeling today?” 
  The overreaching  effect of  the  inclusive we 
has sparked  its own humorous  traditions.  In August 
1956,  the  Los  Angeles  Times  columnist  Gene 
Sherman  introduced  into  print what was  already  a 
well‐traveled  story  about  the  Lone  Ranger  and  his 









"you"  to  address  a  second  party,  hinting  a 
facetious assurance that the one asked is not alone 
in his situation, that "I am with you, we are in this 
together".  A  doctor may  ask  a  patient:  And  how 
are  we  feeling  today?  This  usage  is  emotionally 
non‐neutral  and  usually  bears  a  condescending, 



















and  opportunities  facing  the  nation.  Presidents  from  Jefferson  to  Taft  dispatched  lengthy  written 
addresses; since Wilson, most have emulated Washington’s example and delivered shorter remarks  in 
person.  Using  the Bookworm  platform  for  text  analysis, (http://bookworm.culturomics.org/)  we’ve 
combed  through  the  full  texts of all 224 State of  the Union addresses and  ranked  the  frequency with 
which each president used each word. 
What do we mean when we  say “we”? Or more  to  the point, what does  the president mean 
























































































































































































































































































































Heteroglossia  means  the  simultaneous 
use of different  kinds of  speech or other  signs, 
the tension between them, and their conflicting 
relationship  within  one  text.  The  term  was 
coined  (from  the Greek  stems meaning  “other" 
and  "speech":  έτερο+γλοσσ+ια  by  Mikhail 
Bakhtin  in  his  theoretical work  on  the  novel  in 
the period  from 1934  to 1935, and has become 
extraordinarily  popular  in  literary  and 
anthropological works  since  the 19805. Bakhtin 
had  in  mind  both  the  stylistic  and  social 
differences within  the  language  of  any modern 
developed  society,  as  well  as  the  intention  of 
writers to recreate them in prose […]. 
Conflicting  tendencies are hidden  in  the 
semantic  potential  of  almost  every  word  and 
they may be  realized  in everyday  speech.  […] A 
similar  problem  in  connection  to  religion  has 
been  discussed  by  Bakhtin  in  his  study  of 
Rabelais and the folk culture of the Middle Ages 
and  the  Renaissance.  In  this  work  finished  by 
1945,  Bakhtin  has  discovered  semiotic 
heteroglossia  characteristic  of  the  medieval 
European  culture.  It  was  characterized  by  the 
potential  use  of  signs  and words  pertaining  to 
the  sphere of  the official Church culture and of 
those which belonged to unofficial  folklore. The 





may  belong  to  the most  important  features  of 
almost  all  known  societies.  In  this  particular 
case,  heteroglossia may  be  seen  at  the  purely 
linguistic  level  as  well  as  on  a  higher  level  of 
signs encoded with verbal expressions. Thus in a 
medieval Old Czech mystery  studied by Roman 
Jakobson,  Latin  songs  coexist  with  grotesque 
jokes  in  Old  Czech.  Heteroglossia  (very  often 
called  by  different  terms  having  the  same 
meaning),  as  a  parallel  or  simultaneous  use  of 






Whereas  the  Russian  formalists  drew 
their  inspiration  from  Saussure,  seeing 
language as a  system of  signs, Bakhtin  took a 
sociological line similar to that later developed 
in  Austin’s  speech  acts.  The  spoken  word  is 
primary,  and  words  in  conversation  are 
orientated  towards  future  words  –  they 
stimulate  and  anticipated  replies,  structuring 
themselves  to do so. Many genres  (e.g. epics, 
tragedy,  lyrics) overlook or even suppress this 
natural  feature  of  language  to  present  a 
unified world‐view. But the novel accepts, and 
indeed  makes  use,  of  many  voices,  weaving 
them  into  a  narrative  with  direct  speech, 
represented  speech,  and what  Bakhtin  called 
doubly‐orientated  speech.  Four  categories 
make  up  the  latter:  stylization  (a  borrowed 
style),  parody,  skaz  (oral  narration)  and 
dialogue  (a  hidden  shaping  of  the  author’s 
voice). 
Bakhtin  stressed  the  multi‐layered 
nature of language, which he called heteroglo‐
ssia. Not only are there social dialects, jargons, 
turns  of  phrase  characteristic  of  the  various 
professions,  industries,  commerce,  of  passing 
fashions,  etc.,  but  also  socio‐ideological 
contradictions  carried  forward  from  various 
periods and levels in the past. Language is not 
a  neutral  medium  that  can  be  simply 
appropriated by a speaker, but something that 
comes  to us populated with  the  intentions of 
others.  Every  word  tastes  of  the  contexts  in 
which it has lived its socially‐charged life. 
Bakhtin’s  concepts  go  further  than 
Derrida’s  notion  of  ‘trace’,  or  Foucault’s 
archaeology of political usage. Words are living 
entities,  things  that  are  constantly  being 
employed  and  partly  taken  over,  carrying 
opinions,  assertions,  beliefs,  information, 
emotions  and  intentions  of  others, which we 
partially  accept  and  modify.  All  speech  is 

























































































































































































































































For  Bakhtin  language  is  dynamic,  mutable,  anti‐hierarchical,  "heteroglot  from  top  to  bottom," 
always in a state of becoming and never in a state of being. Rejecting the assumed reality of the Saussurian 
"system of self‐identical linguistic forms," Bakhtin grants ontological status only to the real‐time social events 
of  verbal  interaction, pointing out  the  co(n)text‐dependency of  the utterance  as  its absolute  condition of 


















A  compelling  example  of  an 
illuminating  analysis  by  a  linguistic 
anthropologist of code‐switching  is Jane 
Hill's  (1995)  article,  "The Voices of Don 
Gabriel:  Responsibility  and  Self  in  a 
Modem Mexicano Narrative.” Hill closely 
examines  a  story  told  by  Don  Gabriel, 
who was  said  to be  the  last  speaker of 
the  indigenous  language  of  Mexicano 
(the strongly preferred local term for the 
Uto‐Aztecan  language  also  known  as 
Nahuatl or Aztec) in his small town near 
the Yucatan Peninsula of Mexico. As part 
of  a  general  interview  about  his  life 
experiences, Don Gabriel was asked if he 




a  17‐minute  narrative  about  his  son's 
death.  Hill's  complex  analysis  looks  at 
many aspects of this narrative, including 
the multiple voices Don Gabriel uses  to 
tell  his  story,  techniques  such  as 
reported speech, intonation, and dysflu‐
encies  (hesitations,  self‐corrections,  or 
other departures from normal fluency). Most relevant to our discussion here is Hill's analysis of Don Gabriel's 
code‐switching  between  Mexicano  and  Spanish.  for  these  two  languages  index  Don  Gabriel's  moral 
assessments  of  the  two  speech  communities:  "These  represent  the  fundamentally  opposed  ideological 
positions  of  peasant  communitarianism  and  the  economics  of  reciprocity  in  the  Mexicano‐speaking 
community  on  the  one  hand,  and  the  pursuit  of  individual  profit  in  the  Spanish‐speaking  world  of  the 
marketplace on the other" (Hill 1995: 116). Repeatedly throughout the narrative when Don Gabriel refers to 
the  individualistic,  profit‐making  nature  of  the  Spanish‐speaking  business world with which  his  son was 
involved, his narrative contains dysfluencies that  indicate, Hill argues, his discomfort with that set of moral 
values.  In  addition,  when  Don  Gabriel  needs  to  make  use  of  Spanish  words  to  describe  business,  he 
incorporates them into the voices of others through reported speech or in various other ways makes it clear 






Many  of  the  voices  Hill  identifies  are  attributable  to  protagonists  in  the  narrative.  They  usually 
appear as  reported speech, clearly marked off  from  the speech of  the narrator. But  there are also several 
distinct voices  identified with Don Gabriel himself. In distinction from the portrayal of characters  in a story, 
voice in this sense is inherently evaluative. It not only depicts a moral position, it also situates the speaker in 
relation  to  it;  that  is,  voice  in  this  second  sense  is  an  act of  stance‐taking. According  to Hill, Don Gabriel 
embodies  by  turns  a  neutral  narrator,  an  engaged  narrator,  an  emotionally  overcome  protagonist  (the 
murder victim’s father), and a moral commentator on the events the narrator is portraying. The latter offers 
his commentary  to  the  listener  through direct address, marked by other  techniques of  immediacy such as 
historical present  verb  tenses and  certain  intonation  contours. Hill  identifies  some  voices as  closer  to  the 
























In  the  cartoon  above,  a  young, well‐heeled dinner‐party host  gathers up  and  gazes  intently at  the empty 
bottles from which he has presumably served wine to his now‐departed guests: have they “gotten” the wine, 
as one “gets” an artwork or the point of some other carefully fashioned aesthetic text? Perhaps the guests 




Like  every  other  social  institution,  the  yielding  up  of  the  identity  (the  “status”)  of  “wine  connoisseur” 
(avocational or professional) is centered on tightly structured ritual, which includes a verbal component. The 
ritual  is called  the “tasting”;  its verbal expression  is a highly organized  text,  the “tasting note.” This  is  the 
interactional  context  that  performatively  authorizes  identities—of  both wine  and  taster,  as  it  turns  out, 
eucharistically—and  to which  a  Bakhtinian  voicing‐laden  literary  renvoi  (or  interdiscursive  indexical  back‐















































































































































































































































"She Loves You" 
She loves you, yeah, yeah, yeah 
She loves you, yeah, yeah, yeah 
She loves you, yeah, yeah, yeah, 
yeah 
 
You think you lost your love 
When I saw her yesterday 
It's you she's thinking of 
And she told me what to say 
She says she loves you 
And you know that can't be bad 
Yes, she loves you 
And you know you should be glad 
 
She loves you, yeah, yeah, yeah 
She loves you, yeah, yeah, yeah 
And with a love like that 












































































































































































































































t  I  know  tha
c.  Further,  I 
,  like  me,  d









































































































'.  […]  The  re
be  similar. 



























































































































In  accordance  with  an 
established  use  of  language  in 
philosophy and  in the sciences,  I use 
the prefix meta‐ to indicate a shift of 
‘level’:  from  that of  talking about an 
object  to  that  of  discussing  the  talk 
itself.  The  latter  level  is  called  the 
‘meta’‐Ievel.  Thus,  I  will  speak  of  a 
‘meta‐language’  to  indicate  a 
language that  is ‘about’ (a) language, 
one  level  ‘up’  from  that  language. A 
‘metalanguage’  thus  is  a  language 
that  comments  on,  examines, 
criticizes,  etc., what happens on  the 
level  of  language  itself,  the  ‘object 
language’.  In  everyday  life,  we  use 
metalanguage when we put things  in 
(verbal  or  literal)  parentheses  or  in 
quotes. E.g.,  I can say: This  is strictly 
off the record, but… 
Here,  we  have  a  ‘verbal 
parenthesis’,  defined  by  overt 
metalanguage:  I  tell my  listeners  or 
readers  that what  follows  should be 
regarded  as  unofficial;  the  extent  of 
the ‘verbal parenthesis’ is not audibly 
or  visibly marked  off,  but  is  usually 
understood as being bounded by the 









utterer’s  and  the  interpreter’s  minds,  and  attributing  a  prominent  role  to  consciousness,  implies  that 
language users  know more or  less what  they are doing when using  language,  even  if  certain  choices  are 
virtually automatic in comparison with others that may be highly motivated. This ‘knowledge’ truly manifests 
itself in all the choices that are made. Additionally, however, it is manifested in the language user’s reflexive 
awareness of  those  choices,  as  choices  from  a  range of options,  and hence with  a  specific  conceptual or 
communicative status: while all linguistic choice‐making implies some degree of consciousness, some choices 
openly reflect upon themselves. Reflexive awareness may be so central that it could be regarded as one of the 
original evolutionary prerequisites  for  the development of  language.  It  is  so  central,  furthermore,  that all 
verbal communication is self‐referential to a certain degree. In other words, there is no language use without 
a  constant  calibration  between  pragmatic  and metapragmatic  functioning.  The  systematic  study  of  the 
metalevel,  where  indicators  of  reflexive  awareness  are  to  be  found  in  the  actual  choice‐making  that 












F:  I  don’t  know—they might  find  it  hard  to  stop….  Can  you  stop 
smiling?  
D: But Daddy, I don’t smile all the time. It’s hard to stop when I feel 












F: Well—let us  suppose  you  are  talking  to  a  Frenchman  and he  is 
waving  his  arms  about,  and  then  in  the  middle  of  the 
conversation,  after  something  that  you  have  said,  he 
suddenly  stops waving his arms, and  just  talks. What would 






























plus  a  quotative  particle  tte) 
and  dato  (da  plus  another 
quotative particle to) have been 
described  as  a  marker  of 
sarcasm  and  a  marker  of 
defiance, respectively. Toka  itte 
(lit.  ‘saying  something  like’) 
functions  to  invalidate  the 
preceding  utterance  and 
produces  the  tone  of  self‐
mockery much like ‘just kidding’ 




and  disbelief,  emphasis  and 
hesitation, and playfulness.  
 
                  I  would  argue  that 
these  emotive  and  evaluative 
overtones  (scorn,  disbelief, 
hesitation,  playfulness,  empha‐
sis,  sarcasm,  defiance,  and 
mockery)  derive  from  the 
metapragmatic  nature  of  the 
linguistic  expressions,  which  in 
turn  is  derived  from  their 
originally  quotative  function. 
When  you  quote  somebody’s 
words,  you  call  attention  to 
them.  By  doing  so,  you  signal 
that  there  are  some  problems 
with them.  [T]he dissatisfaction 
with  the  wording  may  be 


































nominee, Michael Dukakis. He built  to a  climax around a  central  theme of  the Republican platform,  fiscal 
conservatism and opposition to taxes: 
The last six words were a quintessential 
sound  bite,  a  basic  component  of 
"message."  Republican  campaign 
consultants,  testing  some  of  the  most 
important  lines  from Bush's acceptance 
speech  with  focus  groups  in  the  days 
after  the  speech,  found  that  "Read my 
lips: No new taxes" had an exceptionally 
high  positive  response.  Based  on  this 
finding,  Bush  often  repeated  the  line 
during his campaign. 




words,  carried  a  sense  of  "leadership."  The  "Read my  lips"  line was well  known  to  have  originally  been 
written  for the actor Clint Eastwood  in his  famous role of tough San Francisco cop Dirty Harry. Associating 




  Bush's  staff  never  blamed  him  for  breaking  a  promise  in 
negotiating  the  1990  budget  compromise. His  staff  and  supporters 
argued that it was unthinkable that the audience for the acceptance 
speech could have taken him literally, since it was widely known that 
experts  agreed  that  it would  be  impossible  to manage  the  federal 
budget  without  a  tax  increase.  At  the  time  of  the  budget 
compromise,  some  polls  showed  that  two‐thirds  of  the  voters  had 
not  "believed" Bush's promise. For  these voters,  "Read my  lips: No 
new  taxes" was  not,  in  fact,  a  promise  but  a  performance  of  the 
Republican message, an allusion to the different positions of the two 






  Reportage  of  this  exchange  was  shaped  almost  entirely 
within the perspective of the discourse of truth, a point of view from 
which  Fitzwater's  remarks  seemed  absurd.  From  the  theatrical  perspective,  however,  the  notion  of  a 
continuity of  truth  is not  really  ridiculous. Within  the discourse of  theater,  "truth,"  like  "message," has  a 
locally  contextualized meaning. Fitzwater always  took  "the pledge"  to  refer  to  the Republican message of 















  In  this short essay  I address  two sets of questions. The  first set concerns  the  term “campaign 
promise” which has already been discussed by Jane Hill (2000)  in her article on promising  in American 
presidential politics. These questions may be formulated as follows:  how does the modifier “campaign” 









–  that  it displays oxymoronic qualities.  In other words,  it  is  a  special  case of performative utterance 
made “on  [political]  stage,” which cannot be understood without  taking  into account both “promise” 
and  “campaign,”  as  well  as  the  correlation  between  them.  Provided  this  is  true,  a  pro  domo  sua 
definition of promise is in order.  
  Austin  (1962) classifies speech acts, such as promising or otherwise undertaking, according  to 
their  illocutionary  force  under  the  general  rubric  of  commissives  –  utterances  which  “commit  the 
speaker to a certain course of action” (p. 157), or are at least acts of “declaring of an intention” (p. 163) 
to  do  so.  Combining  Austin’s  concept  and  classificatory  grid  of  illocutions  with  Grice’s  (1989) 
identification of meaning with  the  speaker’s  intentions and  their  recognition by  the audience,  Searle 
(1969) on his  turn  introduces as  the essential condition  for promising  the  intention of  the  speaker  to 
place himself under an obligation of performing a  certain act  in  the  future. This overtly  intentionalist 




  The  intentionalist  view  of  promising  has  at  least  two  negative  consequences:  first,  it 
universalizes and reproduces the ideological regimes of personalism that are rather peculiar for Western 
(Euro‐American) societies (Duranti 1992); and second,  it overemphasizes the speaker’s commitment to 
the  truth‐value  and  the  sincerity of  the utterance  (Rosaldo  1982), which more  generally  reflects  the 
preoccupation of Western linguistic ideologies with the denotational use of language (Silverstein 1979). 
The alternative scholarly view‐point of promising (and of performatives in general) shifts the focus from 
the  processes  of  intentionality  toward  the  processes  of  intersubjectivity,  and  from  the  referential 
toward  the  interactional understanding of  its nature. These “event‐centered  studies of  language use” 
(Silverstein 1998)  foreground  the participant  roles  in both  the  interactional building of  the promisor’s 
and the promisee’s social identities, and in the co‐production of cultural meaning in‐and‐by the event of 
promising.  






his  intentions  (as  the  intentionalist  theory  of  promise would  expect)  but  instead was  inhabiting  the 
subjectivity  of  a  leader  aspiring  for  the White  House.  Further  unpacking  the  intentionalist  vs.  the 
interactional  readings  of  the  event,  Hill  introduces  two  Janus‐faced  metapragmatic  discourses 
developed at different  sites but co‐existing  in  the American public  sphere: a discourse of  truth and a 
discourse of  theater,  the  latter being  a  trade‐mark property of  the professional  campaigners,  image‐
builders and problem‐solvers  in politics. The discourse‐of‐truth  in this schema  is expectedly concerned 
mainly with the referentiality of the utterances, and attributes both the agency and the responsibility for 
them exclusively to a particular speaker (George Bush, in this case), whose authority is supposed to be 
derived  from  him  having  “integrity”  and  “character.”  The  discourse‐of‐theater,  on  the  other  hand, 
allocates  the  authorship  of,  and  the  responsibility  for,  the  messages  by  distributing  them  among 
different  voicings  adopted  by  the  speaker  (George  Bush,  again),  whose  performance  of  leadership 
qualities is co‐produced by a whole team of experts in the art of impression management. The result is 
that  in  the  discourse‐of‐truth, which  does  not  account  for  the  campaign‐ingredient  in  the American 
concept of  campaign promising, an unfulfilled promise  is qualified  simply as a  lie;  in  the  theatricality 
discourse of campaigning, however, “broken promise” is nothing more than a contradictio in adjectum.   
  Let  me  now  briefly  consider  another  ethnographic  case  involving  unfulfilled  presidential 
promise,  this  time  from Bulgaria. The  first post‐communist President of  the  country, Petur Mladenov 
(himself a  former nomenklatura who  initiated  the  coup d’état against Zhivkov’s  regime),  campaigned 




videotaped when  saying  to  the Minister  of  Defense  during  a mass  rally  in  front  of  the  Parliament: 
“Shouldn’t we bring the tanks  in?” The scandal broke out months  later, on June 14 the following year, 
when  the  opposition  coalition,  the  Union  of  Democratic  Forces,  screened  the  tape  on  national 





country who  accused  the  President  of  lying  and  demanded  his  immediate  resignation.  The  protests 
culminated  in  the  organization  of  the  so‐called  City  of  Truth  in  downtown  Sofia where  hundreds  of 
demonstrators camped out in more than 70 tents arranged by “streets” and administrated by a “mayor” 
(Elchinova & Raicheva 1991; Todorova‐Pirgova 1991). Yielding to the public pressure, Mladenov finally 
issued an address saying  that “the Bulgarian people, with  their  realistic and down‐to‐earth sense, will 
                                                            
  1 Using  a  catchy  paronomasia, Mladenov  initially  claimed  that  he  had  said:  “Shouldn’t we  bring 
Stanko in?,” referring to Stanko Todorov, the Speaker of the Parliament (cf. Economist, July 14, 1990, p. 49). 
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believe  not  the words  but  the  deeds”  of  the  President,  and  then  resigned  (Duma,  July  5,  1990;  cf. 
Nikolaev 1990). 
  “Mladenov  case”  offers  a  paradox:  unlike  President  Bush,  Petur  Mladenov  did  fulfill  his 
campaign  promise  by  consistently  implementing  as  President  the  politics  of  non‐violence,  yet  was 
nonetheless  retroactively accused of  insincerity on  the basis of events  that preceded both  the act of 
promising  and  the  term  of  his  Presidency. What  does  this  paradox  reveal  about  the  local  Bulgarian 
cultural understanding of campaign promising vis‐à‐vis that of the West? It is obvious that the dominant 
discourse  in  the  Bulgarian  case  is  again  the  discourse  of  truth  but  its  alternative  is  the  discourse  of 
conspiracy,  rather  than  the  theatrical one. Over  the entire Socialist period,  the domain of power was 
perceived  of  by  Bulgarians  (as  by most  Eastern  Europeans,  for  that matter) mainly  in  the  terms  of 
secrets,  lies, and – above all – conspiracy games.  In this  imagination, no doubt a result of the socialist 
way  of  “living  in  lies”  (Václav  Havel  1991),  every  political  promise  already  constitutes  a  lie, whose 
validation is to be sought in the past rather than in the future. Thus in a totalitarian society, including a 
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The  resumed  [by Peirce] semiotic deliberations  revive  the question, astutely discussed  in Cratylus, 
Plato’s  fascinating  dialogue:  does  language  attach  form  to  content  “by  nature”  (physei),  as  the  title  hero 
insists,  or  “by  convention”  (thesei),  according  to  the  counterarguments  of  Hermogenes.  The moderator 
Socrates  in  Plato’s  dialogue  is  prone  to  agree  that  representation  by  likeness  is  superior  to  the  use  of 
arbitrary signs, but despite the attractive force of likeness he feels obliged to accept a complementary factor 
– conventionality, custom, habit. 
 [N]ow  let  us  attempt  to 
approach  the  linguistic  pattern  in 
its  iconic  aspect  and  to  give  an 
answer  to  Plato’s  question,  by 
what  kind  of  imitation  (mimêsis) 
does  language  attach  the  signans 
to the signatum. 
The chain of verbs – Veni, 
vidi, vici  [‘I came.  I saw.  I conque‐
red’] –  informs us about the order 
of  Caesar’s  deeds  first  and 
foremost because the sequence of 
co‐ordinate  preterits  is  used  to 
reproduce  the  succession  of 
reported  occurrences.  The  tem‐
poral order of speech events tends to mirror the order of narrated events in time or in rank. Such a sequence 
as  “the  President  and  the  Secretary  of  State  attended  the meeting”  is  far more  usual  than  the  reverse, 
because the initial position in the clause reflects the priority in official standing. 
The  correspondence  in  order  between  the  signans  and  signatum  finds  its  right  place  among  the 
“fundamental  varieties  of  possible  semiosis” which were  outlined  by  Peirce.  He  singled  out  two  distinct 








continuous  line,  these  are,  in  Peirce’s  parlance,  “symbolide  features.”  Theory  of  diagrams  occupies  an 
important place in Peirce’s semiotic research; he acknowledges their considerable merits which spring from 
their being “veridically iconic, naturally analogous to the thing represented.” […] 




signantia and signata. Thus,  in various  Indo‐European  languages, the positive, comparative, and superlative 
degrees of adjectives show a gradual increase in the number of phonemes, e.g., high–higher–highest, altus–
altior–altissimus. In this way the signantia reflect the gradation gamut of the signata. […] 
D.  L.  Bolinger’s  paper  “Le  signe  n’est  pas  arbitraire”  (1927),  convincingly  documents  “the  vast 
importance of cross influences” between sound and meaning and the “constellations of words having similar 
meanings tied to similar sounds” whatever the origin of such constellations may be (e.g., bash, mash, smash, 





































































































































































































































Formulae  like  these,  written  in  “a  regular  array,  especially  when  we  put  resembling  letters  for 
corresponding coefficients”, are diagrammatic because  they “make quantities  look alike which are  in analogous 
relations  to  the  problem”,  and  Peirce  concludes:  “In  fact,  every  algebraical  equation  is  an  icon,  in  so  far  as  it 
exhibits,  by means  of  the  algebraical  signs  (which  are  not  themselves  icons),  the  relations  of  the  quantities 
concerned” (CP 2.282, 1893). It is evident that not only the constituents of compound numbers in “regular arrays” 





  The  General  Diagrammatic  Iconicity  of  Language  Structure.  Diagrammatic  iconicity  is  much  more 
comprehensive than form‐meaning isomorphism in language, the tendency that one and the same form tends to 
represent  one  and  the  same meaning.  It  is  neither  a  particular  verbal  structure  against  the  background  of  an 
otherwise  arbitrary morphology  and  syntax  of  language  nor  a mere  device  of  certain  diagram‐like  rhetorical 
figures, such as parallelism, anaphora, or chiasm in a discourse world in which diagrams are the exception. Instead, 
verbal diagrams can be found at all levels of the language system. Even at the level of its monomorphemic lexical 
elements,  whose  composition  reveals  morphological  arbitrariness  and  lack  of  motivation,  words  may  be 
considered  as diagrams. At  this  level,  they  are diagrams of  their phonological  form  in  the  sense  that  a mental 
schema of the way the word is to be articulated is a mental diagram of the order, articulation, and stress pattern of 
its articulation.  
All  structures  that  Saussure  describes  as  “relatively  motivated”  evince  diagrammatic  iconicity.  The 
semantic elements which combine  to a complex concept constitute a semantic diagram,  for “a concept  is not a 
mere jumble of particulars […, it] is the living influence upon us of a diagram, or icon, with whose several parts are 
connected in thought an equal number of feelings or ideas” (CP 7.467, 1893). A complex word is thus a diagram of 
its semantic and morphological structure, a sentence  is a diagram of  its syntactic and semantic  form, a text  is a 
diagram of its topical and thematic structure, a narrative is a diagram of its plot, and a dissertation is diagram of 
the thesis it develops. 
  Ordo  naturalis,  the  correspondence  of  narrative  order  to  the  order  of  the  narrated  events,  as  in 
Jakobson’s  much‐quoted  veni  vidi  vici, 
exemplifies diagrammatic iconicity only in 
addition  to  the  iconicity which any well‐
formed  sentence  evinces.  The  sentence 
Mary  married  and  had  a  baby  is 
syntactically  as  diagrammatic  as  is  the 
sentence  Mary  had  a  baby  after  she 
married. The  reason why  the  first of  the 
two  verbal  representations  of  the  same 
sequence of events sounds more natural 
is  that  it  is  twice  diagrammatic,  syntac‐
tically  and  semantically.  The  difference 












In  imagic  iconicity  there  is a direct, one  to one  relation between  the  sign and  the  signified, and  this 
relation is iconic: 
 






the  real world may be  iconically  reflected  in  the way  in which 
the signs naming these events are ordered on the linguistic level. 





mes – or  sounds)  are  essentially  arbitrary,  this  is not  so when 
one considers the combinations of morphemes and the order of 
words in the clause. In fact the higher the linguistic level, the less 
arbitrary  language  becomes:  "Arbitrary  and  conventional  is  a 
fitting description of distinctive  sounds,  less  so of words, even 
less of sentences, and beyond that scarcely fits at all. The larger 
the  scope,  the  looser  and  less  arbitrary  the  system"  (Bolinger 
1980:18).  Thus,  the  moment  one  combines  two  arbitrary 
morphemes,  like  shoe and box,  the word  shoebox  is no  longer 
arbitrary, because it has a relation in form and meaning to both 




















For  instance,  the  repetition  of  nasal  sounds  in  "and  murmuring  of 
innumerable bees"  (a  line  taken  from Lord Tennyson's The Princess) vividly 
renders the humming sounds produced by the bees. […] 
  Consider,  for  instance,  the  phenomenon  of  onomatopoeia.  The 
similarity between onomatopoeic words and the objects to which they refer 
is most often immediately obvious, at least for onomatopoeic words in one's 
native  language.  The  latter  remark  is  not  unimportant,  as  the meaning  of 
onomatopoeic words is not as readily accessible as might seem at first sight. 
That Japanese nya‐nya refers to the sound made by a cat is unclear to non‐
native  speakers  of  Japanese,  unless  of  course  one  is  informed  of  the 
meaning  of  nya‐nya  in  the  first  place  – which would,  however,  involve  a 
semiotic process of a non‐iconic kind. We can conclude,  therefore,  that  the 
same  problem  as  in  pictorial  semiotics  applies  to  linguistic  iconicity:  is  the 
attested similarity functional and foundational or is it derived by comparative 






However, we do have  to  learn  that,  in certain  situations, and according  to particular conventions, 
objects which are normally used for what they are, become signs of themselves, of some of their properties, 
or of the class of which they form part: a car at a car exhibition, the stone axe in the museum show‐case, the 
tin  can  in  the  shop window,  the  emperor's  impersonator when  the  emperor  is  away,  and  a  urinal  (if  it 
happens  to  be  Duchamp's  "Fountain",  or  Sherrie  Levine's  paraphrase  thereof)  at  an  art  exhibition.  A 
convention is needed to tell us that they are signs – and what they are signs of. 
  We  shall  use  the  term  secondary  iconicity  to 
designate an iconic relation between an expression and a 
content,  which  can  only  be  perceived  once  the  sign 
function, and a particular variety of it, is known to obtain; 
that  is,  our  knowledge  about  the  existence  of  a 
convention is a condition upon the discovery of the iconic 
ground. The problem  then becomes how  to account  for 
the possibility of there being a primary iconicity, that is, a 
case  in  which  it  is  iconicity  itself  that  is  the  condition 
upon the discovery of the sign function, that which must 
be perceived for the sign relation to be known to exist. 
  Among  numerous  apocryphal  stories  of  tribes 
failing  to  recognize pictures as such,  there  is  in  fact one 
verified  case  in  which  the  group  (the  Me'  studied  by 
Deregowski)  had  never  seen  paper,  and was  therefore 
led to focus on the material per se.  When pictures where 










and  secondary  iconicity  with  so‐called  ‘droodles’; 
simple  drawings  whose  ground  becomes  evident 
only once it is pointed out: 
A picture of an elephant  (primary  iconicity), and a 
















Bantu  languages  and  which  suffers  from  various  other 
limitations.  Since  then,  word  classes  identifiable  as 
ideophones  have  been  found  in  many  of  the  world’s 
languages.  Indeed  ideophony  has  been  claimed  to  be  a 
universal  or  near‐universal  feature  of  human  language, 
although not all languages manifest it to the same extent. A 
proper definition of  ideophones  is  essential  as  a  reference 
point  for  cross‐linguistic  research  and  as  a  guide  for 
understanding  the  forms  of  ideophones,  their  sensory 
meanings, and their interactional uses. Ideophones are defined as marked words that depict sensory imagery. 
  Let me briefly elaborate on  the elements of  the definition.  Ideophones  are marked  in  the  simple 
sense  that  they  stand  out  from  other  words  in  several  ways,  including  special  phonotactics,  expressive 
morphology,  syntactic  aloofness,  and prosodic  foregrounding.  Ideophones  are words  (as opposed  to,  say, 
involuntary cries or nonce words), that  is, they are minimal  free  forms that are conventionalized and have 
specifiable meanings.  Ideophones  are  vivid,  turning  speaker  into  performer  by  transporting  the  narrated 
event  into  the  speech  event.  Ideophones  are  depictions;  that  is,  their mode  of  signification  is  primarily 
depictive  rather  than descriptive. Depiction  implies  iconicity,  a perceived  resemblance between  form  and 










such  a  verbless  structure  which  depicts  how,  for  example,  a 







ideophones proved  to be  that, besides emulating sounds,  they 
can  represent  image  schemas  and  mimetic  schemas.  The 
mimetic, manner‐depicting function of ideophones is illustrated 
by (a) fras! ‘bang’ or ‘ripping sound’, (b) drus! ‘a sudden vertical 











       A  vivid  representation  of  an  idea  in 
sound.  A word,  often  onomatopoeic, which 
describes a predicate, qualificative or adverb 










Before  we  go  on,  we  must  consider  Barthes’ 
(1957) classical text on the strip‐tease: the strip‐tease, he 
says,  or  at  least  its  Parisian  variant,  is  based  on  a 
contradiction  (◄).  This  is  so,  according  to  Barthes, 
because,  at  the  beginning  of  the  act,  the  woman  is 
disguised  as  a  Chinese  woman,  a  vamp,  or  what  have 
you, or  she  is adorned with  feathers,  furs, and  the  like, 
and the effects of these  fittings remain, even when they 
are  taken  off.  The  supposedly  "artistic"  dancing  is  not 
intended  to be erotical, but  is  there  to out‐distance  the 
very  fact of nudity; which  is proven a contrario by what 
happens  in  the  amateur  competitions, where  the  awk‐
ward movements of the participants do make their nakedness apparent, and even embarrassing. To all this, it 




the social  level, and  layer 3  the public  level. Given  these  levels,  there  is a  first  rhetorical operation, which 
consists in introducing incoherences in the clothing syntagms, both inside each layer, and between the layers. 
Thus, for instance, when Klossowski’s wife is depicted, on one of Zuccas’s photographs, dressed in a fur cap 










the  rule  is,  it  seems,  to  expose  the most private parts only  in  the  end. One obvious  rhetorical operation 






  Gloves  are  often  kept  on  until  the  very  end  of  the  strip‐tease  act; what  function may  then  this 
accomplish?  It  could  be  an  outcrop  of  the  common  tendency  in  pornography  to  enmesh  its  improbable 
situations in some more probable ones, that is, in some everyday scheme of interpretation […]. In this case, 
the gloves, just like Ms. Klossowski’s fur cap, stand for the real woman the man may meet every day on the 
street, while  the  rest  of  the  body  is made  to  represent  the  pornographic  utopia. Another  interpretation, 
which does not necessarily exclude  the  first one,  is  that  the experience of all  the  layers of clothing which 
norm‐ally  separate  the  fur  cap  or  the  gloves  from  the  near‐nudity  of  the  rest  of  the  body  creates  an 








Is  based  on  a  contradiction:  Woman  is 
desexualized at the very moment when she  is 
stripped naked. We may therefore say that we 
are dealing  in a  sense with a  spectacle based 
on fear, or rather on the pretense of fear, as if 
eroticism here went no  further  than a sort of 









the  Yuk  imagery  is  the  most  prominent  feature—was  conceived  in 
frustration and born in tragedy. In the early 1970s, children in Pittsburgh 
appeared  to be  inadvertently  ingesting poison at a higher  rate  than  the 
national  average.  Some  health  officials  surmised  that  this  tragedy was 
occurring,  at  least  in  part,  because  of  the  confusion  caused  by  the 
Pittsburgh  Pirates  logo,  part  of  which  contained  the  skull  and 
crossbones—the buccaneers’  Jolly Roger—once  the  calling  card  of  sea‐
roving bandits.  To most people,  the  skull  and  crossbones was  a nearly 
universal  ideograph  for  “poison”—but  not  necessarily  to  children  in 
Pittsburgh.  In  fact,  the city’s  tiny “bucco”  fans may actually have been drawn  to materials  sporting a 
skull‐and‐crossbones  logo. Thus, Pittsburgh medical officials wanted  to develop a  replacement  for  the 
“visual  noise”  that  confused  some  of  Pittsburgh’s  children.  Enter Mr.  Yuk,  part  of  a  campaign  that 
attempted to replace the Jolly Roger as the symbol for poison, at least locally.  
 
It  was  the  design  of  the  Mr.  Yuk  “look,”  his 
unforgettable  appearance,  that  resulted  in  People 
magazine  profiles,  Super  Bowl  appearances,  and 
invitations to national TV shows. Like any new brand 
or  star,  Yuk was  built,  tested,  rebuilt,  and  launched 
from the ground up. Mr. Yuk’s look was derived from 
consumers’  advice,  some  adult,  but  mostly  from 
children.  Taking  the  reactions  of  5‐yearolds,  Yuk’s 
graphic creators  forged an  image  that has  lasted  for 
40  years.  From  the mouths  of  babes,  Yuk was  born 
out of the coupling of two remarkable and seemingly 
incompatible entities,  the  Jolly Roger and  the Smiley 
Face. While  the  dominant  visual  gene  of  the  Smiley  Face  is more  obvious  in Mr.  Yuk,  the  recessive 
quality of  the  Jolly Roger  is  equally  important.  Thus,  Yuk  grew out of  a uniquely  Pittsburgh need  to 
replace  the  Pittsburgh  Pirates  logo,  part  of  which  visually  sampled  the  skull  and  crossbones,  the 
traditional and dominant symbol of pirates and poison. Of the handful of pirate symbols that were in use 
in the 17th and 18th centuries, the skull and crossbones was the one that stuck. Swiped from popular 







and  to where  the Allegheny and Monongahela  rivers  join  to 
form  the Ohio, we would  find ourselves at  the only place  in 
the world where  the  image of the  Jolly Roger meant neither 
bad  guys  nor  bad  stuff.  As  part  of  the  communications 
program  for  the  poison  center,  Moriarty  needed  new 
iconography to replace an evolving semiotic—and he needed 







       Even  the  most  “natural”  looking  icon  is 
mediated  through  social  convention  and 
subject  to  the  historically  specific 
interpretative habits of  its users. Consider the 
skull‐and‐crossbones, used for much of the last 
century  to  mark  poisons.  Some  children 
interpreted  the  icon  through an alternate  set 
of  conventions  to mean  “pirate  food,”  and  a 










Linguistic differentiation –  the  labeling of a way of  speaking as different  from or opposed  to 
some  other  way  of  speaking —  involves  three  kinds  of  semiotic  processes,  Irvine  and  Gal 
maintain: (1) iconization; (2) fractal recursivity; and (3) erasure. Other linguistic anthropologists 




and  symbols. An  icon  is a  sign  that  refers  to  its object by means of  similarity,  such as how a 
“choo  choo”  refers  to  a  train,  or  a  photograph  of  a  person  relates  to  the  person  herself. 
Iconization  is  a  process  in  which  linguistic  features  appear  to  be  similar  in  some  way  to 
individual  speakers  or whole  groups.  In  the  case  of  the  Senegalese  languages  discussed  by 
Irvine and Gal,  for example, Sereer was  (mistakenly)  thought by  linguists  to be a  “primitive” 
language with extremely  simple vocabulary and grammatical  forms;  this characterization was 
applied  to  the  speakers  of  the  language  as  well,  who  were,  Irvine  and  Gal  report,  also 
considered “primitive.” 
 
• Fractal  recursivity. When an opposition or  contrast  that operates at one  level  is projected 
onto another  level,  Irvine and Gal call this process fractal recursivity. An excellent example of 







mentioned.  Just  as  she  herself  represented  to  them  the  “modern”  or  “developed” West m 
opposition to the “backward” Nepal (and  I can confirm that the Nepali terms for “developed” 








nineteenth‐  century  linguists  ignored  or  simplified  complex  grammatical  features  in  Sereer 
because these complexities did not fit their preconceived notion ot the language as “primitive." 
The multilingualism of many Senegalese at the time and the overlapping nature of the linguistic 
terrain were also  subject  to erasure by nineteenth‐ century  linguists. Similarly,  the monoglot 
ideology  dominant  in  the United  States makes  the  actual  linguistic  diversity  of  the  country 























































With  Spanish  being  both  the  official  and  the  dominant  language  of  the  country,  Quichua  is  a 
proportionately  large minority  language1 and  is generally  viewed by many  (within  the majority non‐indigenous 
culture) as being  spoken by  the  “low prestige,” “backwards,” or  “peasant” portions of  society.  (Spanish was,  in 
former years, equated with “speaking Christian” or, more generally, “being civilized.”) The word runa (‘person’ in 
Quichua) has  even been  lexicalized  as  a  (Spanish)  verb  form which  translates  roughly  as  ‘mess up,’ which  is  a 
further  indication of  some of  the attitudes  regarding  the Runa  (Quichua) people. Similarly,  these  sorts of  ideas 
have  been  extended  to  the  language  itself,  also  being  considered  “not  good  for  anything.”  In  addition, many 













different  characteristics  of  Quichua  to  the  fact  that  it  does  not  have  a  certain  vowel,  thus  erasing  via  non‐
acknowledgement  all  of  the  other  complexities  of  the  language.  Example  (2)  also  speaks  to  the  ideology  that 
Quichua is “simple”; first by placing it on the level of dialect rather than language, and second by characterizing it 
as not having any grammatical structure. These statements all  involve  the  iconization of certain  forms  (or of an 
entire  linguistic  code)  as being marginal:  either  “uneducated,”  “backwards,” or without  structure.  This  type of 
iconization (and erasure) is pervasive in linguistic ideologies that reflect the marginalization of “other.” […] 
The  diagrammatic  representation  in  Figure  1  perhaps  best  explicates  the  imposed  dichotomous 
relationships  between  the  non‐indigenous  and  the  Quichua,  on  one  hand,  and  the  Sierra  Quichua  and  the 
Amazonian Quichua, on the other. The same ideological dichotomies that are found in the larger context of non‐
indigenous  society  in  Ecuador  are mapped  onto  the  indigenous  communities.  These  attributed  differences  are 
expressed and maintained (and, in some cases, created) through the pervasive ideologies of both the majority and 
the minority  (indigenous) populations of Ecuador. The ways  in which  the  linguistic  ideologies  reflect  this can be 
readily observed in everyday metalinguistic discourse. 
Through the process of  iconization, the  linguistic forms 
or  features of a  language are made  to be  iconic of  the 
social  identities  of  the  speakers  themselves.  This 
furthermore  creates or allows  for  the existence of  the 
“other”  (or,  conversely,  for  the  existence  of  “one”)  in 
both  indigenous  and  non‐indigenous  contexts. Within 
the  indigenous  context,  while  a  speaker  of  Unified 
Quichua  may  be  seen  by  other  speakers  of  Unified 
Quichua as an educated or powerful individual for using 
the  lexemes  and  structures  particular  to  that  variety, 
she may be seen by speakers of dialectal Quichua as a 
“neotraditionalist,”  or  as  someone  who  is  not  really 
indigenous. On the other hand, speakers who utilize or 





a  designated  and  singular  minority  language  status,  and  despite  the  movement  towards  standardization,  it 














to  bring  into  the  discussion  of  the  ideologies  of 
linguistic  differentiation,  as  explored  by  Judith  Irvine 
and  Susan  Gal,  some  new  examples  coming  from 
Macedonia  and  Bulgaria.  Irvine  and  Gal  have 
identified  three widespread  semiotic  procedures,  by 
which  ideologies  typically  ‘(mis)recognize’  linguistic 
differences,  namely,  iconicity,  recursiveness,  and 
erasure.1  The  first  procedure,  iconicity,  concerns  the 
essentialization of  indexical  links between a  linguistic 
phenomenon  and  its  social  images,  i.e.,  the 
(mis)recognition of  indexicalities as “natural”  icons of 
the social groups or the activities they point to. 
  The  second procedure,  termed by  Irvine and Gal  recursiveness  (or  fractal  recursivity), 
deals with  the  repeated  application  of  a  given  opposition  that  is  available  at  some  level  of 
relationship,  onto  another  levels.  The  opposition  can  be  projected  “up”  and  “down,” within 
domain and across domains, nesting ever newest contrasts in what might be called a matreshka 
(Russian  doll)  manner.  It  is  this  process  of  increasing  differences  through  recurrent 
fractalization, Irvine and Gal argue, that is actively employed in the making of new solidarities, 
and  in  the  production  of  boundaries  between  groups  or  between  linguistic  varieties.  There 
might  be  a  question,  however,  of  whether  fractal  recursivity  is  an  independent  semiotic 
variable on the same level with iconicity, or whether it represents a subcategory (a special type) 
of iconic relationship, or whether ‐‐ still ‐‐ it is a technique through which iconicity operates. It 
seems also possible to treat  fractals  in terms of  iconicity that comes  in many different  levels, 
and multiplies itself in an endless metonymic progression. 
  Erasure,  the  third  semiotic  procedure  involved  in  language  differentiation,  may  be 
defined as purposeful  “blindness”  (which may  lead  to actual eradication)  for everything  that 
problematizes  the  linguistic “order” as  it  is envisioned  in a particular  ideological scheme. The 
specifically semiotic properties of this process can be expressed  in terms of  latent  indexicality, 
where a presupposed  indexical connection  is de‐stabilized, or twisted, or even driven close to 
                                                            
1  See  Judith  T.  Irvine  &  Susan  Gal.  Language  Ideology  and  Linguistic  Differentiation.  In 
Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities, ed. Paul V. Kroskrity, pp. 35‐83. Santa Fe, 
New Mexico:  School  of  American  Research  Press,  2000;  cf.  Susan  Gal  &  Judith  T.  Irvine.  “The 










ed  by  Irvine  and  Gal,  let  me 
introduce  additional  evidence 
of  how  the  three  semiotic 
procedures  are  self‐consciously 
used  as  diplomatic  arguments 
in  the  so‐called  “linguistic 
dispute”  between  Bulgaria  and 
Macedonia in the mid‐1990s. As 
it  is  known,  Bulgaria  was  the 
first  country  officially  to 
recognize  (1992)  the  indepen‐
dent  Macedonian  state,  deny‐
ing  at  the  same  time  the 
existence of Macedonian nation 
and language. In the following years more than 20 economic, political, and military agreements 
between  the  two  countries were  prepared  but  not  signed,  since  the  documents  needed  to 
include  an  article  regarding  the  languages  in which  they  are  issued.2 Bulgaria  argued  that  it 
cannot  sign  international  documents  “in  Bulgarian  and  in  one  of  its  dialects,”  and  the 
Macedonians  insisted  that  their  language  is  spoken not only  in Macedonia but  in Bulgaria as 
well,  a  claim  that  was  interpreted  as 
irredentist  aspiration  toward  the  Pirin 
region.  Both  sides  assumed,  in  other 
words,  that  a  given  denotational  code 




linguistic  arguments  were  employed  to 
propagate  the  uniqueness  of  selected 
linguistic features,  instantly turning them 
into  iconic  representations  of  the 
respective  nations.  In  most  cases  this 
procedure  was  combined  with  the 
techniques  of  erasure  (the  “superficial” 
features were simply ignored) and fractal 
recursivity.  The  Macedonian  officials 
insisted,  for example,  that Bulgarian and 
                                                            









that  the  official  language  in  Macedonia  is  indeed  a  foreign  language  for  most  of  the 
Macedonians  themselves.  (This  “narcissism  of  the  small  differences”  is  the  topic  of  a  1998 
cartoon [fig. 4], in which the Bulgarian and the Macedonian Presidents cannot understand each 
other over  the Kosovo  crisis, because of  saying  “Fire” with different vowel  stress: Pozhàr vs. 
Pòzhar.) 
Recursiveness  is  espe‐
cially  salient  when  the 
linguistic conflict between the 
two  countries  is mapped  out 
onto  the  internal  politics  in 
every one of them. In Bulgaria 
the  language  quarrel  with 
Macedonia  is  regularly 
employed  by  the  two  major 



















ideology,  focused  on  the 
nationalist  holy  trinity  of 
language,  nation,  and 
state,  and  shared  by  both 
parties,  but  approached 













































Depending on the field in which it functions, and at the cost of the more or less expensive 
transformations which are the precondition for its efficacy in the field in question, capital can 
present itself in three fundamental guises: as economic capital, which is immediately and 
directly convertible into money and may be institutionalized in the form of property rights; as 
cultural capital, which is convertible, in certain conditions, into economic capital and may be 
institutionalized in the form of educational qualifications; and as social capital, made up of social 
obligations (“connections”), which is convertible, in certain conditions, into economic capital and 




































































































































































practice  theorists have used  to explain  this process  is Bourdieu’s notion of habitus, which he 
uses to refer to a set of predispositions that produce practices and representations conditioned 
by  the  structures  from which  they  emerge.  These  practices  and  their  outcomes  ‐ whether 




predisposed  (though not  required)  to  think and act  in certain ways because of how we have 
been socialized. And usually, once we act upon these predispositions, we end up reproducing 










social  change  is  the 
notion of doxa — that 












do  not  debate  doxa 
because  it  does  not 
occur  to  them  that 
there  could  be  other 
ways  of  thinking  or 
acting.  Bourdieu  contrasts  doxa  with  two  alternatives:  orthodoxy  and  heterodoxy.  Both 













It  is  not  as  easy  as  all  that, 
obviously.  The  2010  election  was 
enlivened at one point by a perfectly 
serious  discussion  of  whether  David 
Cameron,  now  the  prime  minister, 
counted as upper upper‐middle class, 
or  lower  upper‐middle  class.  But  on 
Wednesday,  along  came  the  BBC, 





more  than  161,000  people,  the  BBC 
concluded  that  in  today’s  complica‐
ted world,  there  are  now  seven  different  social  classes.  (“As  if  three weren’t  annoying  enough,”  a 
woman named Laura Phelps said on Twitter.) These range from the “elite” at the top, distinguished by 








Another  wrote:  “What  are  they  called  in  ‘Brave  New World’?  Alphas,  Betas,  Gammas  and 
Epsilons? That’s well on the way to becoming a factual book. We already have most of the population on 
‘Soma,’ ” a reference to the antidepressant in the book.  








insecurity.  He  attributed  the  public’s  love  of  “Downton  Abbey”  and  other  class‐related  nostalgic 
entertainment to a yearning for a time when things were simpler, when “even though there was a rigid 
class system, at least it was stable.”  
Back  on  the  Daily  Mail  Web  site,  readers  continued  to  debate  the  conclusions,  and  the 
limitations, of the BBC research. “I couldn’t find ‘awesome’ class,” one commenter complained. Another 















gentility,  the most  important  element  of  which,  he  believes,  is  impeccable  speech.  The  play  is  a  sharp 
lampoon of the rigid British class system of the day and a commentary on women's independence. 
In ancient Greek mythology, Pygmalion  fell  in  love with one of his sculptures that came to  life and 



























































































Recently  there  appeared  a  cartoon  in  the  New  Yorker  magazine,  entitled  "Flattery  getting 
someone somewhere" (M. Stevens, 28 July 1986). "You're looking great, Frank!" says a man in business 
suit and necktie to another, perhaps older, man with glasses and bow tie. "Thanks, Chuck! Here's  five 
dollars!" Bow Tie  replies, handing over  the cash. The  joke depends, of course, on  the notion  that  the 
exchange of compliments for cash should not be done so directly and overtly. We all know that Chuck 
may  indeed flatter Frank with a view to getting a raise, or some other eventual reward; but  it  is quite 
improper  in  American  society  to  recognize  the  ex‐change  formally, with  an  immediate  payment.  A 
compliment should be acknowledged only with a return compliment, or a minimization, or some other 






Some  cultural  systems  do  not  segregate  the  economy  of  compliments  from  the  economy  of 
material  transactions and profits, however.  It  is doubtful,  for example,  that  the  cartoon would  seem 
funny  to many Senegalese. With a  few  suitable adjustments  for  local  scene,  the  transfer  it depicts  is 
quite ordinary. There  is,  in  fact, a category of persons –  the griots – specializing  in  flattery of certain 






















































































August 14, 2013 
The Effect of Obama Words on Sexual Assault Cases 
By JENNIFER STEINHAUER 
WASHINGTON — In an effort 
to stop military lawyers from 
using comments by President 
Obama to prevent sexual assault 
prosecutions, Defense Secretary 
Chuck Hagel has sent out a 
directive ordering the military to 
exercise independent judgment in 
the cases and effectively ignore 
the president’s remarks.  
“There are no expected or 
required dispositions, outcomes 
or sentences in any military justice case, other than what result from the individual facts and 
merits of a case and the application to the case of the fundamentals of due process of law,” Mr. 
Hagel wrote in a memorandum dated Aug. 6 that is to be disseminated throughout the military.  
Since May, when Mr. Obama said at the White House that sexual offenders in the military ought 
to be “prosecuted, stripped of their positions, court-martialed, fired, dishonorably discharged,” 
lawyers in dozens of assault cases have argued that Mr. Obama’s words as commander in chief 
amounted to “unlawful command influence,” tainting trials and creating unfair circumstances for 
clients as a result.  
Their motions have had some success. At Shaw Air Force Base in South Carolina in June, a 
judge dismissed charges of sexual assault against an Army officer, noting the command 
influence issue. In Hawaii, a Navy judge ruled last month that two defendants in sexual assault 
cases, if found guilty, could not be punitively discharged because of Mr. Obama’s remarks. […] 
Mr. Hagel’s letter produced some skepticism. “They are trying to unring the bell,” said Richard 
Scheff, a lawyer who cited unlawful command influence on behalf of his client, Brig. Gen. 
Jeffrey Sinclair, accused of sexually assaulting an Army captain with whom he had an adulterous 
affair. “I don’t know how President Obama can direct that certain types of punishment be 
administered and now you are supposed to ignore it. How does that work?” […] 
John D. Altenburg Jr., a former deputy judge advocate general for the Army who now practices 
law in Washington, said the letter could be useful for the administration.  
“It can only be positive,” he said. “I am not sure it was absolutely necessary, but this certainly 
clears the air. Most people in the military understand that comments are made by people for 























Please write a 3-page essay on one of the following topics: 
1) On presidential promises   
2) One Student's Many Voices  
3) Pronouns in Prison  
4) Thank you for what?  











particular  force after a number of Haitian “boat people” had been stopped and  turned back  from  the 
coasts of Florida, and Clinton had  reversed his earlier stand, made during  the campaign, according  to 
which he wouldn’t turn away any Haitian refugees. When cornered by some rather insistent journalists, 
Clinton came up with the following statement: 











Please analyze  the speech events described above  from a  (meta)pragmatic point of view, utilizing  the 
analytic  instruments  advanced by  J.L. Austin,  John  Searle,  and  especially by  Jane H. Hill  and  Stanton 













stared at my empty plate. The plate was white with a green  flower print and  I noticed  several 





doors  and  above  all,  avoidance  of  the  basement where  it  lived  three  days  out  of  the week. 
Without ever having been  told, we all  knew  that  the  thing most affecting our  lives was also a 






passive and  regard  it as a mere  inconvenience until my eighth birthday.  It was  tradition  in our 
family  that on  your eighth birthday  you were  thrown a party. We  sent out  invitations, bought 
balloons, and decided which games were to be played. This was to be the last time I ever invited 
friends over,  for on  the planned day,  it appeared. My  friends had  to be  called and  told not  to 
come,  this  taught me  the meaning of hate.  It seemed  to sense my hate and rewarded me with 
name  calling and bruised  cheeks.  I was  told  I was  “lazy” but when  I  cleaned  the  kitchen  I was 
“showing  off.”  I  “acted  too  good  for  everyone”  but  “wouldn't  amount  to  anything.”  I  was 
somehow made to feel that it was my fault it acted the way it did. 
 
One  night  I was  awakened by  loud  arguing.  I  crawled out of  bed  and  started making my way 
toward the noise. Halfway down the hall I met Karen coming out of her room and without a word, 
we proceeded. At the kitchen door we stopped and peeked in. Then I heard the word. It heard the 
word too and was angered by  it for  it picked up a knife and  leaped toward the person who had 
uttered it. The force with which the knife had been thrust caused the hand to lose its grip on the 



















Once  inside prison walls,  the use of  the  familiar  tu  is practically  a  rule among  inmates. At  the 
house of detention, where crowds of  transients are always coming and going –  in  that  sudden 




























Jewish  passengers  of  the  Air  France  Flight  139  (from  Tel  Aviv  to  Paris), who were  kept  hostage  by 
members of the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) at the Ugandan airport at Entebbe, 



























Describe what  happens  in  this  conversation  from  a  pragmatic  point  of  view.  For  historical  context, 





























*         Gumperz  (1962/71:101):  'Linguistic community'  is "a social group which may be either mono‐lingual or 
multilingual, held  together by  frequency of  social  interaction patterns and  set off  from  the  surrounding 
areas by weaknesses in the lines of communication." LC's "may consist of small groups bound together by 
face‐to‐face contact or may cover large regions, depending on the level of abstraction we wish to achieve." 
*          Gumperz  (1968/71:114):  'speech  community':  "any  human  aggregate  characterized  by  regular  and 
frequent  interaction  by means  of  a  shared  body  of  verbal  signs  and  set  off  from  similar  aggregates  by 




Such  variation, which  seems  irregular when  observed  at  the  level  of  the  individual,  nonetheless  shows 
systematic regularities at the statistical level of social facts." 




*          Labov  (1972:120‐1):  "The  speech  community  is  not  defined  by  any marked  agreement  in  the  use  of 
language elements, so much as by participation in a set of shared norms. These norms may be observed in 





language, but  share  a  set of norms  and  rules  for  the use of  language. The boundaries between  speech 
communities  are  essentially  social  rather  than  linguistic...  A  speech  community  is  not  necessarily  co‐
extensive with a language community." 
*         Silverstein  (1996:285): "A  linguistic community[:] a group of people who,  in  their  implicit sense of  the 
regularities  of  linguistic  usage,  are  united  in  adherence  to  the  idea  that  there  exists  a  functionally 
differentiated norm for using their  'language' denotationally... [which is] said to define the 'best' speakers 
of language L."  
*          Bucholtz  (1999:203‐7):  "In  sociolinguistics,  social  theory  is  rooted  in  the  concept  of  the  speech 
community...  a  language‐based  unit  of  social  analysis...  indigenous  to  sociolinguistics  [which]  is  not 
connected  to any  larger  social  theory... 6 ways  in which  the  speech community has been an  inadequate 
model...: Its (a) tendency to take language as central, (b) emphasis on consensus as the organizing principle 
of community, (c) preference for studying central members of the community over those at the margins, 
(d)  focus on  the group at  the expense of  individuals,  (e) view of  identity as a set of static categories,  (f) 
valorization of researchers' interpretations over participants' own understandings of their practices." 
























































his  "Yes"  in  line 30, which also  seemed  to  indicate agreement,  followed by his  renewed persistent arguing and 
occasional shouting, as  in "but you can't know!" At another point, when she stated (lines 19‐20) that the course 
was  intended as a training course for people who already held certain  jobs, he said calmly (line 21), "and  it  lasts 
until  you  say."  Here  again  although  his  tone  of  voice  suggested  agreement,  the  content  implied  that  he was 
accusing her of being arbitrary. 
The  Indian worker, on  the other hand, had quite different  interpretations. He commented on  the staff 
member's  high  pitch  and  tone,  which  he  interpreted  as  emotional  and  therefore  impolite.  He  said  that  she 
interrupted him and paid no attention to the relevant information he was presenting. When asked what he meant 
when he said "No" in line 3, he said he did not agree with her and therefore there was no inconsistency with his 









































Cady (played by Lindsay Lohan) has recently moved from Africa to North 
Shore High School. She is quickly thrust into a suburban high school after having 
been home schooled her entire life. She is quickly introduced to the cliques that 
exist at school: the “Asian Nerds,” the “Burnouts,” the “Mathletes,” the “Jocks,” 
and most importantly, the “Plastics.” 
The “Plastics,” Regina, Gretchen and Karen, are a group of three girls 
who run this suburban high school and are the focus of the movie. The Plastics 
use flattery and manipulative behavior to use people and maintain their queen bee 
status among the student body. Cady is quickly challenged and accepted by these 
girls because of her attractive looks and given a set of standards to live by. Her 
friends Lizzy and Damian convince Cady to infiltrate their group and to sabotage 
their status from the inside. Cady begins to take on the Plastic status and actually 




























elusive.  Nerds,  however,  are  easy  to  find  everywhere.  Being  a  nerd  has 
become a widely accepted and even proud  identity, and nerds have  carved 
out  a  comfortable  niche  in  popular  culture;  “nerdcore”  rappers, who wear 
pocket  protectors  and  write  paeans  to  computer  routing  devices,  are  in 
vogue, and TV networks continue to run shows with titles like “Beauty and the 
Geek.” As a  linguist, Bucholtz understands nerdiness  first and  foremost as a 
way  of  using  language.  In  a  2001  paper,  “The  Whiteness  of  Nerds: 
Superstandard  English  and  Racial Markedness,”  and  other works,  Bucholtz 
notes that the “hegemonic” “cool white” kids use a limited amount of African‐
American vernacular English; they may say “blood” in lieu of “friend,” or drop 
the  “g”  in  “playing.” But  the nerds  she has  interviewed, mostly white  kids, 
punctiliously  adhere  to  Standard  English.  They  often  favor  Greco‐Latinate 
words  over  Germanic  ones  (“it’s  my  observation”  instead  of  “I  think”),  a 








normality  that  is  usually  one  of  the  perks  of  being  white.  Bucholtz  sees  something  to  admire  here.  In 
declining  to  appropriate African‐American  youth  culture,  thereby  “refusing  to  exercise  the  racial privilege 






















social  identity, the nerd, and to  illustrate how members of a  local community of female nerds at a US 
high  school negotiate gender and other aspects of  their  identities  through practice.  I argue  that nerd 
identity, contrary to popular perceptions, is not a stigma imposed by others, but a purposefully chosen 
alternative  to mainstream  gender  identities which  is  achieved  and maintained  through  language  and 
other social practices. 
 









































































































































The  spirit  might  be  willing,  but  the  flesh  is  still  weak  when  it  comes  to  not 
discriminating  against  people with  the  sorts  of  accent  you  hear  in  gritty  Alan  Bleasdale 




accent,  and  you  are  really  keen  to  get  that  job,  then  learn  sign  language  before  your 
interview. Those are the three accents that are seen as "negative" by some employers. 
Accent  one  London  recruitment  consultant  told  the  institute,  "communicates 
background, education and birthplace and frankly, some backgrounds are more marketable 
than  others.  I  would  advise  anyone  with  a  "redbrick"  or  industrial  accent  to  upgrade. 
Politicians and lawyers do it, so why shouldn't others?" Another consultant said: "Let's face 
it—people with  a  Scouse  accent  sound whiny  and  people with  Brummie  accents  sound 
stupid." [Smith 1997:6] 
Two examples 
Two  somewhat  different  images  of  a  linguistic  standard  are  displayed;  only  the  British 
example  focuses on accent, while the American example  focuses on  lexis and on  language 
choice.  The  British  example,  entitled  "Can  Your  Accent  Blight  Your  life?",  describes  the 





seriously."...  And  when  Helen  finally  landed  a  job  with  a  community  theatre  project  in 
Islington, North  London,  she was  told  she'd  only  been  selected  because  the  area would 
benefit from a "common touch." Helen encounters similar reactions in casual interpersonal 
encounters:  "People  can't  see  further  than  my  voice  and  assume  I'm  aggressive  and 
common. They think I should own pigeons and have an outside toilet." [Daubney 1996:23] 
 























































Choosing a Code: 
Diglossia and Code-Switching 
 
 
The cartoon dates to 1965, when opposition to the planned imposition of the 
Hindi language across India generated unrest over much of the country.  
 
 





















































An  interesting  example of multilingualism  exists  among  the  Tukano of  the northwest 
Amazon,  on  the  border  between  Colombia  and  Brazil  (Sorensen,  1971).  The  Tukano  are  a 
multilingual people because men must marry outside their language group; that is, no man may 
have a wife who speaks his language, for that kind of marriage relationship is not permitted and 
would  be  viewed  as  a  kind  of  incest.  Men  choose  the  women  they  marry  from  various 
neighboring  tribes who speak other  languages. Furthermore, on marriage, women move  into 
the men’s households or  longhouses. Consequently,  in any village several  languages are used: 
the language of the men; the various languages spoken by women who originate from different 
neighboring  tribes;  and  a widespread  regional  ‘trade’  language.  Children  are  born  into  this 
multilingual environment: the child’s  father speaks one  language, the child’s mother another, 
and  other  women  with  whom  the  child  has  daily  contact  perhaps  still  others.  However, 
everyone in the community is interested in language learning so most people can speak most of 
the languages. Multilingualism is taken for granted, and moving from one language to another 







made  to  suppress  the variety of  languages  that are  spoken.  It  is actually  seen as a  source of 
strength, for  it enables the speakers of the various  linguistic communities to maintain contact 
with  one  another  and  provides  a  source  for  suitable marriage  partners  for  those who  seek 
them. A man cannot marry one of his ‘sisters,’ i.e., women whose mother tongue is the same as 
his.  People  are  not  ‘strangers’  to  one  another  by  reason  of  the  fact  that  they  cannot 
communicate when away from home. When men from one village visit another village, they are 










Examples of Old Church Slavonic influence on Russian 
Russian word Slavonic word Russian term 
голос golos (voice) гласъ glasŭ гласная glasnaia (vowel) 
город gorod (city, town) градъ gradŭ 
City names: Вольгоград Volgograd, 
Калининград Kaliningrad, etc., but 
Новгород Novgorod (wfw. Newtown)
молоко moloko (milk), 
























In  Brunei,  Standard Malay  (Bahasa Melayu)  is  promoted  as  the  national  language  and  is  the  H 
variety, while Brunei Malay is used very widely throughout society and it constitutes the L variety. One major 
difference between these dialects of Malay  is that Brunei Malay tends to have the verb at the front, while 
Standard Malay generally places  it after  the subject.  It has been estimated  that 84% of core vocabulary  in 
Brunei Malay  and  Standard Malay  is  cognate,  though  their  pronunciation  often  differs  very  considerably. 
While Standard Malay has six vowels, Brunei Malay has only three: /a, i, u/. 










During Ramadan,  it  is  illegal  for Muslim Moroccans  to eat, drink, or smoke  in public. Article 222 of  the 
Moroccan  Penal  Code  states  that  “anyone who  is  known  for  belonging  to  the  religion  of  Islam  and  ostensibly 
breaks the fast in public during the time of fasting in Ramadan, without the reasons permitted by this religion risks 
between 1 and 6 months in prison and a fine”. Throughout the month of Ramadan, restaurants and cafés change 







◄ Notice  to  McDonald’s  customers 
regarding Ramadan laws. Rabat, 2013. 
 This  is  a  striking  example  of 
language  regulation,  for  it  imposes 
French – with no Arabic translation! – as 
its  chosen  medium  through  which  to 
navigate  the  space  of  McDonalds  in 
negotiation with  the public place of  the 
street. The  content of  the  sign – a  legal 
disclaimer  directed  to  out‐group 
members – strengthens  the power of  its 
message  by  using  a  language  that 
functions  as  an  icon  of  political  and 
economic  power,  secularism,  and 
modernity  in  Morocco.  This  effectively 
discourages  Moroccans  who  may  not 
have  a  solid  grasp  of  French  from 
entering  the  establishment,  while 
encouraging foreigners and non‐Muslims 
to  enter  the  space.  A  2013  Morocco 




a  story  that  I  will  share  here  now.  One  Saturday morning,  I 









the  sign  posted  on  the McDonald’s  door:  that  the  French 
language indexes a distance from the religious and traditional 
performances  of  Moroccan  culture,  while  promoting  an 





McDo Ramadan Hours 
7 days a week 
10:30 am - 3:00 am 
 
Dear customers, 
the McDonald’s Morocco family
wishes you a Blessed Ramadan 
 
For on-site consumption 
we wish to remind you that 
eating in a public place 
during the days of Ramadan 
is governed by the laws 
of the kingdom. 
 
For your own comfort, 
please inquire about 
the provisions of these laws 
to avoid any inconvenience. 
 




































form  of  the Modern Greek  language  conceived  in  the  early  19th  century  as  a  compromise  between 
Ancient  Greek  and  Dimotiki  of  the  time. Originally,  it was widely  used  both  for  literary  and  official 


















Traces  of  Katharevousa  (the 






2)  Polytonic  spelling  using 

















































Spanish” arises mostly  from what maps onto  familiar relations and practices. This  is probably 
why children found my speaking Spanish so odd.  In many ways, metalinguistic classification  is 
social classification. Children found my Spanish “weird” because it did not fit their classification 
of  social  relations;  to  them,  Spanish  is bounded by  the  familiar  and  the  familial. To  them,  a 
“real” Spanish accent  is  the  sound of a  familiar  reality, belonging  to  the  internalized “home” 
language of their primary socialization  (Berger and Luckmann 1967). Thus, to José, my accent 
was hopelessly  (as he put  it) “different  from real people’s Spanish.” José’s reaction to  finding 
Spanish  in a speaker where  it should not be (me)  is,  in a way, the opposite of Terri’s surprise 
that  José does not know  that “oven”  is horno  in Spanish. She does not  find Spanish where  it 
should be. She  is  surprised  to  find  their everyday  linguistic experiences not quite parallel: “If 



























and  how  to  put 




for girls  like Terri there are.  It may be that to Freddy and other boys his age, Spanish  is not a 
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have  called  “incorporation.”  By  “incorporation”  members  of 
dominant groups expropriate desirable  resources, both material 
and  symbolic,  from  subordinate  groups.  Through  incorporation, 
what  Toni  Morrison  calls  “whiteness”  is  “elevated”.  Qualities 
taken from the system of “color” are reshaped within whiteness 
into valued properties of mind and culture. This process leaves a 
residue  that  is  assigned  to  the  system  of  color,  consisting  of 
undesirable  qualities  of  body  and  nature.  These  justify  the  low 
position of people of color in the hierarchy of races, and this low 
rank  in  turn  legitimates  their  exclusion  from  resources  that  are  reserved  to  whiteness.  By  using Mock 
Spanish, “Anglos” signal that they possess desirable qualities: a sense of humor, a playful skill with a foreign 
language, authentic regional roots, an easy‐going attitude toward life. The semiotic function by which Mock 
Spanish assigns  these qualities  to  its Anglo  speakers has 
been  called  “direct  indexicality”  by Ochs  (1990).  “Direct 
indexicality”  is  visible  to discursive  consciousness. When 
asked about a specific instance of Mock Spanish, speakers 
will  often  volunteer  that  it  is  humorous,  or  shows  that 
they lived among Spanish speakers and picked up some of 
the  language,  or  is  intended  to  convey  warmth  and 
hospitality appropriate to the Southwestern region. They 
also  easily  accept  such  interpretations when  I  volunteer 
them. 
The racist and racializing residue of Mock Spanish 
is  assigned  to members  of  historically  Spanish‐speaking 
populations by  indirect  indexicality (Ochs 1990). Through 
this process, such people are endowed with gross sexual 












Former  Alaska  Governor  Sarah  Palin 
went  on  FOX News  Sunday  and  told 
host  Chris  Wallace  that  Arizona 
Governor Jan Brewer has the cojones 
that  President  Obama  lacks.  She  is 
fighting for Americans. She  is fighting 
to secure our borders. She  is  fighting 






















ees  in  an  Anglo‐owned 
Mexican  restaurant  in 









often  left  with  insufficient  semantic  content  for  interpreting  Anglo  speech.  Anglo managers  typically  do  not 
question whether their limited use of Spanish is sufficient for communicative success, and Anglos typically assume 
that  the Spanish  speakers are  responsible 
for  incidents  resulting  from  miscommu‐
nication. A directive  that  fails  (in  that  the 
requested  act  is  done  incorrectly  or  not 
done at all) is almost always interpreted on 
the  basis  of  racist  stereotypes  of  Spanish 
speakers as lazy, indignant, uncooperative, 
illiterate, or unintelligent. The Anglo use of 
Spanish  marginalizes  Spanish  speakers 
within  interactions,  demonstrating  a 




                                                       In contrast, Spanish‐speaking  employees 
often use  Spanish  as  a  tool of  solidarity 
and  resistance. The  fact  that Anglos pay 
little attention  to what  is said  in Spanish 
allows the Latino workers to use Spanish 
as a means of controlling resources in the 
restaurant.  The  lack  of  attention  to 
Spanish also makes it possible for Spanish 
speakers  to  talk  openly  about  (and 
sometimes  mock)  Anglo  workers  and 
managers, even when the referent is able 
to  hear  what  is  being  said.  Although 
Anglo  uses  of  Spanish  may  be  seen  as 
ways  of  limiting  the  agency  of  Spanish 
speakers,  Latino workers  use  Spanish  to 
develop  an  alternative  linguistic market 







Most  use  of  Spanish  by  Anglos  in  the  restaurant  involved  the 





these  utterances  was  consistently  English.  The  syntactic  structure  of 


































































































































































































United States, so we would  like  to  thank you  for  that,  too. And 





▼         during 2004 presidential campaign 
 
It  is  not  going  to  be  a  pretty  American  election.  Already  the  Bush 
administration has embarked on a campaign to portray John Kerry as a flip‐flopping, 
tax‐raising,  European‐educated wimp.  The presumptive Democratic  candidate has 
responded by describing the president as a job‐destroying, budget‐busting, alliance‐
breaking unilateralist.  
But perhaps  the surest  indication  that the  looming political season will be 
ugly has come from repeated Republican suggestions that Kerry "looks French."  
Not only  that:  the  senator  is  said  to betray a dubious  fondness  for  things 
French, even the language. A recent comment from Commerce Secretary Don Evans 
that the Massachusetts Democrat  is "of a different political stripe and  looks French" was only the  latest of 
several  jibes, mainly  from  conservative  talk‐show  hosts  and  columnists,  that  have  included  allusions  to 
"Monsieur Kerry" and "Jean Chéri."  
For  some  months  now,  the  Republican  House  majority  leader,  Tom  DeLay,  has  been  opening 







President  Bush  told  the monolingual  audience  that,  “at  a  time when  American  values  are  being 
assaulted by a country we’ve had to liberate twice in the last century, it’s a bit much that Senator Kerry goes 
around acting like the headwaiter at some snooty French restaurant.” 
Secretary of Defense Donald Rumsfeld  today said  that Senator Kerry, when he was a  lieutenant  in 
the U.S. Navy, “probably” went to Vietnam for the purpose of winning the country back “for the French.” 
During  the  first  Presidential  debate,  last  night,  President  Bush  repeatedly  addressed  Democratic 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Oberwart  (Felsőőr)  is  a  town 








Language  shift  from  German‐
Hungarian  bilingualism  to  the 
exclusive  use  of  German  is 
occurring  in  the  community 
discussed.  Young  women  are 
further  along  in  the  direction 
of  this  change  than  older 
people  and  young  men.  The 
linguistic  contrast  between 
German  and  Hungarian  is 
shown  to  represent  the  social 
dichotomy  between  a  newly 
available  worker  status  and 
traditional  peasant  status; 
thus the choice of  language  in 




social  dichotomy  and  their 
changing  marriage  strategies 
indicate that their greater use 
of  German  in  interaction  is 
one  aspect  of  their  general 
preference  for  the  worker's 
way  of  life  it  symbolizes. 
Rather  than  simply  isolating a 
linguistic  correlate of  sex,  the 
present  study  suggests  that 
women's speech choices must 
be  explained  within  the 
context  of  their  social 
position,  their  strategic  life 
choices  and  the  symbolic 


































































































































































































































































































































































































































































The  first  quantitative  community  study  of  linguistic  variation  was  all  about  social 
meaning.  On  the  basis  of  ethnographic  observations  and  interviews  on Martha’s  Vineyard, 
William  Labov  (1963)  established  that  the  pronunciation  of  /ay/  had  been  recruited  as  an 
indexical resource  in a  local  ideological struggle. […] This move was a textbook example of the 
workings of what Silverstein  (2003) has  termed “indexical order,” by which a  feature  that had 
simply marked a speaker as a Vineyarder came to be used stylistically within the island to index a 
particular  kind  of  Vineyarder,  foregrounding  a  particular  aspect  of  island  identity.  This  study 
established without question  that  speakers exploit  linguistic variability  in a  systematic way  to 
add a  layer of  social meaning  to  the denotational meaning  that  is  the primary  focus of most 







• Any n‐th order  indexical presupposes  that  the context  in which  it  is normatively used has a 
schematization of some particular sort, relative to which we can model the “appropriateness” of 
its  usage  in  that  context.  At  the  same  time,  there will  tend  to  be  a  contextual  entailment… 
regularly produced by the use of the n‐th order  indexical token as a direct consequence of the 











indexicality  is  thus  always 

























criticized  John  Edwards  for manipulating  audiences with  a  “carefully maintained  Southern  accent.”  Barack 
Obama  has  been  knocked  for  occasionally  falling  into  what  some  people  called  a  ‘“blackcent”  that  his 
upbringing didn’t entitle him  to. And even Michelle Obama was  accused of pandering  after her husband’s 
surprise victory in the Iowa primary, when she said “There ain’t no blacks in Iowa.” 
It isn’t just Democrats who come in for 
this.  George  W.  Bush  has  been  derided  for 









New  York  without  having  to  worry  that  an 
audio  clip  of  every  y’all  or  youse  would  be 
instantly posted on the Web for the rest of the 
country to ponder. 
But  none  of  this  would  have  any 
interest for us if accents didn’t seem to offer a 
window  on  character.  Mention  someone’s 
accent,  and  you  unleash  all  the  jargon  of 
authenticity.  Karl  Rove  charges  that  “[Hillary] 
calculates everything,  including her accent and  laugh.” And Obama’s  linguistic  shapeshifting  led  the African 
American conservative Shelby Steele to ask, “Who’s the real [Obama]? What’s his voice?” […] 
Like Bill Clinton, Palin can signal authenticity simply by 
refashioning  her  original  accent,  rather  than  acquiring  a  new 
one. You can actually hear how this developed if you pull up the 
YouTube  video  of  Palin  as  a  twenty‐four‐year‐old  Anchorage 
sportscaster fresh from her broadcasting classes  in college. She 
wasn’t in control of her accent back then: she scattered the desk 
with  dropped  g’s:  “Purdue  was  killin’ Michigan.”  “Look  what 
they’re doin’  to Chicago.”  It’s  strikingly different  from  the way 
she talks now in her public appearances, not just because she’s 
much more poised, but because  she’s  learned how  to work  it. 
When  she  talks about policy, her g’s are decorously  in place – 
she never says “reducin’ taxes” or “cuttin’ spendin’.” But the g’s 
disappear when  she  speaks  on  behalf  of  ordinary  Americans: 
“Americans are  cravin’  something different,” or  “People … are 
hurtin’  ‘cause  the economy  is hurtin’.”  It’s of a piece with  the 
you betchas, doggones, and other effusions that are calculated 
to signal spontaneous candor. 
Now  there  are  clearly  a  lot  of  people  who  find  this 




















Speech Events:  


























Hymes was inspired by Noam Chomsky's distinction on linguistic competence and 
performance. He proposed that we should study the knowledge that people have when they 
communicate—what he calls communicative competence. Just like linguistic competence which tells 
you whether a sentence is grammatical or not, communicative competence tells you whether an utterance 
is appropriate or not within a situation. 
 
 According to Chomsky (1965): 
Linguistic theory is primarily about the language of an ideal speaker-hearer, in a completely 
homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is unaffected by grammatically 
irrelevant conditions, such as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors 
(random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance. This is the 
generative linguistic tradition, especially prominent in the USA. "A record of natural speech will show 





 Agreeing with Garfinkel (1972), Hymes (p.55) says that "what to grammar is imperfect, or 
unaccounted for, may be artful accomplishment of social act." 
 
 Hymes has a clever analogy: 
 
Hymes proposes a theory of language performance (i.e. language use). Its criterion is 
acceptability. This theory pursues the models/rules that underlying people's linguistic performance. This 






































In  order  to  organize 

















each  of  which  corresponds  to  a  different  function  of  language:  emotive,  conative,  poetic,  phatic, 
referential and metalingual. Hymes' model  includes the  following dimensions, which he  formulated as 
the 'mnemonically convenient' title 'SPEAKING', where each letter in the word 'speaking' represents one 
or more important components of an ethnography of speaking. The features of the list can be grouped 
generally  into  a  concern with  describing  setting  (time  and  place,  physical  circumstances)  and  scene 
(psychological  setting),  purposes  (functions  and  goals),  speech  styles  and  genres,  and  participants 
(including  speaker)  addressor, hearer,  addressee),  as well  as  the  interrelationships  among  them.  The 
SPEAKING model is an etic scheme but meant to be made relevant to individual societies and eventually 



































































































































































































































































Gossip is commonly defined as a negatively evaluative and morally laden verbal 
exchange concerning the conduct of absent third parties that takes place within a bounded 
group of persons in a private 
setting. In many societies, gossip is 
regarded as devoid of value and 
consequence, or as a reprehensib-
le activity to be avoided or even 
feared; yet gossip is so pervasive 
that it is probably a universal 
phenomenon in one form or 
another. It is closely related to “scandal,” defined as gossip that has 
become public knowledge, and “rumor,” defined as the uncon-
strained propagation of information about an event of importance to 
the group. These general characterizations raise a number of 
problems. […] In short, an airtight and universal definition of what 
constitutes gossip is probably not possible because the category 
itself is subject to context-dependent interpretations, and possibly 
contestation, by members of the same society. 




Like most of us, villagers in the hamlets of Zinacantan, in the 
Mexican state of Chiapas, spend much of their time 
gossiping about friends and neighbors. They even gossip 
about gossip. […] Gossip trades on a separation between 
public and private information; it celebrates leakage from one 
domain into the other, brought about at the townhall, by child 
spies, or by empassioned but incautious disclosures. […] 
Zinacantecos have a deep ambivalence about gossip: their exaggerated sense of privacy carries with it a fascination with 
and a curiosity about others’ private affairs. 
 In Zinacantan gossip is not merely “social control” – enforcing certain behavior or insuring that people observe 
social or cultural norms. In Zinacantan, as elsewhere, gossip is one sort of behavior by which people manage their social 
faces: keeping an eye out while limiting other people’s view of oneself.  
Source: John Beard Haviland “Gossip as Competition in Zinacantan” (1977) 
 
Gossip reveals a set of relationships between narrator and 
protagonist. If the narrator is himself involved in a factional 
dispute with which the protagonist is also connected, we 
obviously expect the gossip to reflect whether the two are on 
the same or opposite sides. Moreover, gossip often draws an 
implicit moral contrast between the protagonist and the 
narrator. […] Gossip is plainly aimed at the interlocutor. People 
try, through gossip, to convince their interlocutors, to arouse 
their sympathies, or to recruit their support. […] The skillful 
gossip appeals selectively to rule-like propositions to create 
and deliver the desired impression. Moreover, a prudent 
gossip often elicits as much information from his interlocutor 
as he himself is prepared to divulge. 
 Finally, I may extend my ◄ diagram to include the 
salient groups to which protagonist, narrator, and interlocutor 
belong and to relate the particular story recounted in a single gossip session to the entire “cultural code” which “governs” 
behavior. One might study what groups can (or commonly do) gossip with what groups about what other groups. […] The 
striking thing about gossip is its absorptive capacity; it contains clues to an unlimited set of ethnographic facts. […W]e are 
able to master gossip as an activity only when we have, essentially, mastered the whole culture. 
Source: John Haviland “Gossip, Reputation, and Knowledge in Zinacantan” (1977) 
									In	 other	 societies,	 gossip	 is	 defined	 as	 an	
activity	 in	which	only	certain	types	of	 individuals	
engage.	 For	 example,	 on	Nukulaelae	Atoll	 in	 the	
Central	 Pacific,	 the	 word	 that	 most	 closely	
resembles	 “gossip”	 is	 fatufatu,	 literally,	 “to	make	
up	 [stories].”	This	 term,	however,	 is	most	 clearly	
associated	with	women’s	 interactional	 activities.	
When	 men	 engage	 in	 what	 an	 outsider	 would	
recognize	 as	 gossip,	 they	 are	 said	 to	 sauttala,	
“chat”;	 labeling	 their	 chatting	 as	 fatufatu	would	
implicitly	question	their	masculinity,	even	though	
men’s	 sauttala	 resembles	 women’s	 fatufatu	 in	
many	 respects.	 The	 characterization	 of	women’s	
communicative	 activities	 as	 reprehensible	 and	






































room  for  concessions  at  different  stages.  When 
conceding, present this as a decision you made because 
you  like  and  respect  your  counterpart.  Always  ask  the 
other side to reciprocate. 
  Deceptive  techniques are  frequently used. This 
includes tactics such as telling lies and sending fake non‐
verbal messages,  pretending  to  be  disinterested  in  the 
whole deal or  in single concessions, misrepresenting an 
item’s value, or making false demands and concessions. 
[…] Do not  take  such  tactics personally.  […] Even when 







The  first  rule of  shopping  in  the  centuries‐old 
markets of Istanbul  is this: The asking price  is merely a 




The  second  rule  is  to walk away, because  the 
mere  act  of  turning  is  the most  effective method  of 
chipping  away  at  that price. Merchants  expect  you  to 
walk away, and if you don’t, they probably pity you. For 




















































of  the United  States, where participants  insult each other until one  gives up.  It  is  customary  for  the 
Dozens to be played in front of an audience of bystanders, who encourage the participants to reply with 
more  egregious  insults  to  heighten  the  tension  and  consequently,  to  be more  interesting  to watch. 
Among African‐Americans  it  is  also  known  as  "roasting",  "capping",  "clowning",  "ranking",  "ragging", 
"sounding",  "joning",  "woofing",  "wolfing",  "sigging", or  "signifying", while  the  insults  themselves  are 
known as "snaps." 
 
Those lyrics are from “The Dirty Dozen” by 













Comments  in  the game  focus on  the opposite player's  intelligence, appearance,  competency, 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Drawing of Helen Thomas by Dick Growald 
 
 













up  as  the  bad  guy—a  “gentleman  of  the  old 
school” who “teased a newspaper woman.” 
The  mocking,  faux  fashion  report  tone 
continues from the headline into the description 
of  Thomas’  outfit. What  seems  like  a  harmless 
personal  interest  story  tacked  onto  a  news 
article  was  actually  a  protest  against  this 
treatment—and  it  required  damage  control  by 
the  president. Within  the  next week,  Thomas’s 
fellow  reporters  went  on  the  record  as  saying 
that they were on her side, and wished she had 
not  played  along with  the  president.  Even  the 



































































































































































































































































































































































her  complaint  public  in  an 
anonymous  blog  post  on 
Wednesday,  saying  that  Mr. 
Key, a  frequent visitor  to  the 
Auckland  cafe  where  she 
works,  had  tugged  on  her 
ponytail  repeatedly  over  a 
period  of  months,  starting 
during  the  general  election 
campaign  last  year. Mr.  Key, 
the  prime  minister  since 




at  first  she  thought Mr.  Key 






“It’s a very warm,  friendly  relationship.  In  that context, you’d  say yes,” he said when asked  if 
pulling a waitress’s hair was appropriate behavior for a prime minister. “But if you look at it now, no.” 



























(a) negative  face:  the basic claim  to  territories, personal preserves, rights  to non‐distraction  ‐ 
i.e. to freedom of action and freedom from imposition 






































When  it  comes  to  doing  business  in  China,  “respect  for  people’s  feelings  is  paramount —  this 
sensitivity  that  needs  to  be  taken  in  respect  to  people’s  ‘face,’  ”  Tom  Doctoroff  of  J. Walter  Thompson 
advertising said.  
“Face — a cliché, but it’s so true — is the currency of advancement,” he said. “It’s like a social bank 
















“That may  sound  fairly  intuitive, but  it  is  related  to  the  very  recent 200‐year history  in China, up 
through  the  middle  part  of  last  century,  when  Western  businesspeople  clearly  had  the  upper  hand 
commercially and politically  in China,” he explained. So “it’s very  important  for Western businesspeople to 
show respect.”  
Gender:  “The well‐known Mao  statement  that  ‘women  hold  up  half  the  sky’  really  is  quoted  in 
China,” said Laurie Underwood of China Europe  International Business School  in Shanghai. “It  is a  fact that 
the Communist system created an equal playing field for men and women, much more so than elsewhere in 
Asia and even more equal than in the United States.”  As a result, “there is no stigma attached to working for 
a  female  boss  and women  are  very much  respected  in  business,” Ms. Underwood  said.  “The  difference 



















and  implicit  and  explicit  threats.  The  girl’s  strategies  to  resist  the MP’s  suggestions were  formulated 
according to the norms of preference organization, by doing dispreferred activities, using repair initiators 
and  standard  responses.  I argue  that although no  single  feature of  the  talk could directly  index  sexual 
harassment,  the  ‘formal  analysis’  of  (recurrent)  patterns  of  interaction,  combined  with  the  cultural 











































































               This system for transcribing talk to written form was devised by Gail Jefferson, and is more extensively 
explained in Atkinson and Heritage (1984, pp. ix-xvi), in Beach (1989, pp. 89-90), and elsewhere.  The symbols are 
used to represent characteristics of talk besides the words themselves, such as silences, overlapping talk, voice 
intonation, and laughter.   
 
Symbol Meaning 
… Ellipses indicate talk omitted from the data segment.36 
[  ] Square brackets between lines or bracketing two lines of talk indicate the 
beginning ([) and end ([) of overlapping talk. 
(0.4) Numbers in parentheses represent silence measured to the nearest tenth of a 
second. 
(.) A dot enclosed in parentheses indicates a short, untimed silence (sometimes 
called a micropause), genearlly less than two-or three-tenths of a second. 
End of line = start of line Equal signs are latching symbols.  When attached to the end of one line and 
the beginning of another, they indicate that the later talk was “latched onto” 
the earlier talk with no hesitation, perhaps without even waiting the normal 
conversational rhythm or “beat”. 
Wait a minute  Underlining shows vocal stress or emphasis. 
STOP All-uppercase letters represent noticeable loudness. 
Oh: no::: Colons indicate an elongated syllable; the more colons, the more the syllable 
or sound is stretched. 
Wait a mi- A hyphen shows a sudden cutoff of speech. 
This is a (rehash) Parentheses around words indicate transcriber doubt about what those words 
are, as in the case of softly spoken or overlapped talk. 
This is a (  ) Empty parentheses indicate that some talk was not audible or interpretable at 
all. 
((coughing)) Double parentheses enclose transcriber comments. 
When? ats all right.  
Well, I don’t know, 
Punctuation marks are generally used to indicate pitch level rather than 
sentence type.  The apostrophe () indicates missing speech sounds and normal 
contractions.  the period indicates a drop in pitch; the question mark shows 
rising pitch (not necessarily a question); and the comma represents a flat pitch 
or a slight rising-then-falling pitch.  When used, the exclamation point (!) 
shows “lively” or animated speech. 
.hh The h preceded by a period represents an audible inbreath.  Longer sounds are 
transcribed using a longer string: .hhhh 
hh 
st(h) upid 
The h without a leading period represents audible exhaling, sometimes 
associated with laughter; and laughter itself is transcribed using “heh” or 
“hah” or something similar.  When laugh tokens are embedded in a word, they 
are often represented by an h in parentheses. 
pt The letters pt by themselves represent a lip smack, which occasionally occurs 
just as a speaker begins to talk. 
Didjuh ever hear uv’im Modified spelling is used to suggest something of the pronunciation. 
9A: 
10B: 
For ease of identification in the discussion, speakers are identified by letters, 




































































In	 this	 scene,	 I	am	conversing	with	a	new	 friend,	Harry,	 in	his	dorm	room.	We	were	














































“But That Actually Happened!”  




In the scene below, I am conversing with my best friend, Britt Cangemi, in her dorm room at 
Conn. As co-captains of the women’s tennis team at school, we are brainstorming for our 
“Paper Plate Awards,” a tradition in which a silly superlative is created for every team member, 
written on a paper plate and then awarded to its winner. At the tennis banquet, which was hosted 
the day after this scene, Britt and I read the plates out-loud one at a time. The team had fun 
guessing whose belonged to whom, before the answer was revealed and the plate awarded to its 
addressee. At this moment, Britt and I are the only ones in her dorm room. She is sitting at her 
desk and I am sitting on the floor at her feet.   
 
1     BC: Will!  
2             (2.0) 
3     JH: ((through giggles)) Most likely to eat every brownie crinkle in Harris!  
4             (1.5) 
5     BC: Most likely to eat a brownie crinkle off a radiator.  
6             (1.0) ((JH starts giggling again)) 
7             Yup!   
8             (1.0) 
9     JH: But that actually happened. I don’t under[stand ur 
10   BC: ((jokingly aggravated))                            [I KNOW!]  
11           (1.0) 
12   JH: (with voice raised to a significantly higher pitch) Is that the funny part about it?  
13           (1.8) 
14   JH: Because, if it [actually-   
15   BC:                     [(‘Cause) Jeff actually bought a pair of shoes, and doesn’t wear them.  
16   ((earlier in the conversation, we assigned Jeff the Paper Plate Award of “Most Likely to Buy    
        a Pair of Shoes and Never Wear Them”)) 
17           (0.8) 
18   JH: But he will wear them eventually. But he is most likely to never, ever ((starts giggling)) 
19    wear them. .hhh It’s different!  
20           (4.0) 
21   JH: Of course Will is the most likely to eat a brownie crinkle off the radiator, [because HE   
22   HAS! 
23   BC:                                                                                                                       [Most likely  
24   to- 
                                                            
1 Acknowledgement: The essay was written for the course ANT/SLA 226 “Language in Culture,” 




25   BC: Okay, FINE! ((in an unsure, “brainstorming” tone)) Most likely to eat  
26           (1.0) 
27           a brownie crinkle  
28           (0.5) 
29           made of poop! 
30          (.) 
31          ((defensively)) Hahaha, I don’t know!  
32    ((both burst out laughing)) 
33    JH: ((through laughs)) That’s the stupidest thing you’ve said! 
34    ((more laughing from both))  
35    ((Britt’s iPhone buzzes, indicating a text message)) 
36     BC: ((annoyed, looking at phone)) What? Alright Sara, help me here…  
37    ((Britt had texted Sara, the other co-captain, earlier to get her suggestions for awards to       
        assign people))  
  
 
 What I believe makes this excerpt so interesting is its function as a clear and 
comprehensive example of the phenomenon we all know as “brainstorming.” I’ve never heard 
the process of conversational brainstorming labeled as a “speech genre” before, but here my 
analysis of the structure of this conversation as well as what is at stake will prove that 
brainstorming, too, has a set of conditions to be met, akin to the rules that define genres like 
greetings and apologies, as explored by Mikhail Bakhtin.   
 Roman Jakobson (1960) was first to introduce the model of variables within 
communication (see fig. 1); this includes an addresser and addressee, as well as the context, 
contact, code, and message that interplay between them.  
 
 
Fig. 1  
Jakobson’s factors (or variables) of verbal communication.  
 
He also outlined a model of corresponding functions (fig. 2):   
 
Fig. 2  





While verbal communication always exists as an exchange of some kind, regardless of function, 
brainstorming creates another level entirely, in that it is an exchange about the potential 
effectiveness of one’s ideas and one’s words themselves. The first aspect of brainstorming is that 
we allow ourselves the imaginative freedom to be creative with our ideas in real time. Secondly, 
as we bounce ideas off of others, we look for positive feedback and encouragement in return to 
validate our creation. In this way, the speech genre of brainstorming is quite infatuated with a 
version of Jakobson’s “contact” or phatic function, which is the act of questioning whether one’s 
peers are on the same page, or here: whether or not agreement exists between the speakers. That 
this conversation will be in the speech genre of brainstorming is evidenced in the first five lines 
when the topic for brainstorming is introduced (“Will!”), there is a pause allotted for thinking, 
and then I throw out the first idea. Britt reinforces my idea and proves it’s on the right track by 
repeating my words almost exactly, with just a slight alteration of her own. The stakes are low 
because the two of us find the topic fun, evidenced by our giggling. Because of our close 
relationship, we also do not feel the discomfort and pressure that some feel in certain 
brainstorming situations to only throw out quality ideas and not share potentially “stupid” ones. 
However, some conditions of the speech genre still must hold. When I do not reinforce Britt’s 
idea as she had reinforced mine, except for more giggling on my end, Britt interestingly 
reinforces her own idea in line 7 with the mock self-confidence of “yup” to fill in the silence gap.  
It is here that the conversation turns and a mini misunderstanding/debate is sparked when 
Britt wants me to check in with her, and the two of us realize we are no longer on the same page. 
I believe debate, too, is a speech genre frequently embedded in that of brainstorming, ready to 
emerge when Jakobson’s phatic variable makes it clear that agreement does, in fact, not exist. In 
this conversation, the move towards debate is evidenced by an increase in volume of speech as 
well as the frequency of interruptions and exclamatory sentences.  
The topic of the misunderstanding seems to be the function of the “most likely to” 
superlative form. The two of us become polarized—I analyze myself as being on the side of 
“Team Semantics” and Britt on “Team Sociolinguistics.”  The confusion I express in lines 9, 12, 
and 14 is rooted in wondering why Britt would give Will the reward of “most likely to eat a 
brownie crinkle off of a radiator” (italics mine) if this is an act he has indeed already performed 
earlier this semester. The epicenter of the debate appears to be the word “actually” which is 
strikingly utilized 3 times, each with strong emphasis, in a period of less than 20 seconds. 
Semantics would propose that one receives a “most likely to” award for something their 
personality strongly suggests they would do, but they haven’t actually done yet. My argument 
reaches its climax after the longest pause in the conversation of 4 seconds (line 20), and then I 
frustratingly blurt, “Of course Will is most likely to eat a brownie crinkle off the radiator, 
because HE HAS!” The debate comes to a close with Britt conceding in line 25, when the tone of 
her “fine!” pragmatically suggests she recognizes my argument. Brainstorming can ensue again, 
for Britt has validated my point with positive, albeit sassy, feedback and we have once again 




I placed Britt on “Team Sociolinguistics” in this mini debate because Britt seems to value 
the function of the “most likely to” superlative form more for the enjoyable, living experience it 
will provide during the banquet, rather than each award’s semantic accuracy. While it cannot be 
directly proven by the contents of this conversation, it is most likely that Britt wanted to award 
Will with “most likely to eat a brownie crinkle off a radiator” because this is a fun, fond memory 
of hers that she wished to relive with the entire team during the banquet. In the spirit of Mikhail 
Bakhtin (1985), Britt was “hearing voices”—and interestingly in this case—hearing particularly 
how her own voice would function at the banquet the next day to create a particular experience, 
and hopefully, a good time.  
The brainstorming continues with Britt attempting a “most likely to” award that correctly 
fits the semantic conditions I have presented. Britt appears to be exasperated or struggling at this 
point, as seen in the long pauses she takes mid-sentence to think, and especially in finishing her 
sentence with the ridiculous, “throw-away” statement of “poop” in line 29. It is as if she has 
given up on brainstorming and wishes to do it no longer. Her suggestion is given a striking three 
forms of feedback: 1). Self-reflection in line 31 (which we saw Britt do earlier in line 7), 2). 
Mutual acknowledgment, through laughter, of the idea’s silliness in line 32, and 3). My negative 
reception of her idea in line 33. We laugh not only at the “potty mouth” term, but more for what 
it represents—the end of our small misunderstanding, our clear mutual struggle in brainstorming 
a superlative to assign Will, and an enjoyment of our solidarity as friends and the lack of care we 
have for sounding foolish around each other (as stated previously, brainstorming in groups of 
mere acquaintances can often be an uncomfortable activity).  
 The buzzing of Britt’s phone functions as a clear, concrete marker that the footing, a 
notion of conversational stance as outlined by Erving Goffman (1979), of this particular 
conversation is over. It triggers Britt to break her laughter and the moment we were sharing, and 
instead whip her head towards her phone. She then continues in line 36 by directing her speech at 
Sara, the sender of the text that made the phone buzz, although Sara can’t obviously hear her. It’s 
the first time Britt’s speech is directed towards anyone but me, and especially because the two of 
us are the only ones in her room, this is an easy indicator that the footing has changed, and 
brainstorming is temporarily over. 
 It is curious to note that Will was never ultimately rewarded with a Paper Plate Award 
that had anything to do with brownie crinkles at all. Instead, he won “Most Likely to Propose 
Marriage to Every Girl on the Team.” At the banquet, this award was easily guessed and was 
also a crowd favorite, encouraging some of the loudest laughter of the evening. While Will has 
never actually proposed marriage seriously to any girl on the team, he frequently enjoys 
pretending that different girls are his wife. This inspires silly, mock fights between the girls 
when they find out that Will has moved on to a new “wife of the day.” It fit the semantic 
conditions I so faithfully wished to adhere to, while it also allowed the team to relive fond 
memories, providing the fun social experience that was important to Britt.    
 The speech act of brainstorming thus sheds bright light on the conditions necessary for 




sharing their creations and ideas with others, positive feedback from the group not only 
strengthens the validity of the idea itself, but also the camaraderie amongst the group’s members. 
By accepting an individual’s idea, the group is essentially also accepting the individual who 
offered it. However, as the conversation between Britt and I proves, this verbal culture can be 
strengthened and enjoyed in many other ways during the brainstorming process: through the 
debate of ideas, the mutual recognition of the difficulty of brainstorming, and the ability to laugh 
at less than successful attempts.   
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The building of relationships through talk is a priority in the brain-wiring of women. Italian women 
are the top talkers speaking up to 6,000-8,000 words a day. They 
use additional 2,000-3,000 vocal sounds to communicate, as well 
as 8000-10000 gestures, facial expressions, head movements and 
other body signals. This gives these women a daily average of 
more than 20,000 communication ‘words’ to relate their messages. 
Western women speak up to 80% of that figure. 
That just explains why the British Medical 
Association recently reported that women are 
four times more likely to suffer with jaws 
problems.  
Contrast a woman’s daily ‘chatter’ to that 
of a man. He utters just 2,000-4,000 words and 
1,000-2,000 vocal sounds, and makes a mere 
2,000-3,000 body language signals. His daily 
average adds up to around 7,000 communication 
‘words’ – just over a third the output of most 
women. 
This speech difference becomes apparent at the end of the day when a man and a woman sit 
down together for dinner. He’s completed his 7,000 ‘words’ and has no desire to communicate any 
more.  Her state depends on what she has been doing that day. If she’s spent the day talking with people, 
she may have used her quota of ‘words’ and also has little desire to say much more. If she’s been home 
with young children she will be lucky to have used 2-3,000 ‘words’. She still has up to 15,000 to go! We’re 
all familiar with friction at the dinner table.  
 Source: Allan & Barbara Pease “Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps” (2000) 
               
 ‘Once I didn’t talk to my 
wife for six months’, said the 















































(24)  Husband:  (Finally)  You  refuse  to  buy  decent  furniture.  You want  to  live with  this  crap 
forever.  




















































































































































































































































































































































The  British  journalist  Matt  Seaton,  writing  in  The  Guardian  (21 
September  2001),  described  what  happened  when  he  took  his 
children on holiday to the USA. Both had been raised  in London, and 
both spoke only the vernacular London  form called  ‘Estuary English’, 
with  no  trace  of  uptalk.  After  only  several  days  at  an  American 


























commenting  on women's  bodies,  the way  they  dress  as well  as  their 











































































is the butt of the  joke) and alliance (between the two men who  ‘share’ the  joke and  laugh). Language 
here is not a neutral instrument of communication and the exchange of information, it is a weapon in 






































In  the  recorded  conversation  between  two 
nineteen‐year‐old women,  X  and  Z, who  are  very 
close  friends,  an  endless  string  of  music  videos 
provides a backdrop of entertainment as well as a 
topic  for  casual discussion.  The  ritual of watching 
mindless videos or listening to music while enjoying 
one  another’s  company  is  common  and  normal 
among women of our age group. What we do not 
consciously  realize  is  that  the  lyrics  and  images 
playing  through  our  interactions  are  able  to 
considerably  color  our  conversations  and 
perceptions. This conversation falls into the private 
speech  genre  of  young  women,  and  its  focus  is 
dictated  by  the  singers  and  dancers  on  the 
computer  screen,  along  with  the  speakers’ 
socialized  perceptions  of  sexuality  in  relation  to 
popular  culture  and  to  themselves.  […] One  thing 
that characterizes my friends’ private interaction is 
an  outright  rejection  of  the  gender‐based  rules; 
their  language  often  takes  on  a more masculine 
gaze  and  they  seem  eager  to  address  subject 








come to “index a solidarity stance separate  from  its probable  indexing of masculinity”  (Kiesling 2004). 
Women who use the term “dude” are not only establishing solidarity with the addressee, but are making 
a  marked  change  in  their  gendered  identity.  Z  desires  to  depart  from  the  feminine  behavior  and 















Monoglot Standard  




























































































































































































































































In  the  past  decade,  a  great  deal  of 
federally  sponsored  research  has 
been  devoted  to  the  educational 
problems  of  children  in  ghetto 
schools.  To  account  for  the  poor 
performance  of  children  in  these 
schools,  educational  psychologists 
have  tried  to  discover what  kind  of 
disadvantage  or  defect  the  children 
are  suffering  from.  The  viewpoint 
which has been widely accepted and 
used  as  the  basis  for  large‐scale 
intervention  programs  is  that  the 
children  show  a  cultural  deficit  as  a 
result  of  an  impoverished 
environment  in  their  early  years.  A 
great  deal  of  attention  has  been 
given  to  language.  In  this  area,  the 
deficit  theory  appears  as  the  notion 
of  "verbal  deprivation":  black 
children  from  the  ghetto  area  are 
said  to  receive  little  verbal 
stimulation,  to  hear  very  little well‐
formed  language, and as a result are 
impoverished  in  their  means  of 
verbal expression.  It  is said that they 
cannot  speak  complete  sentences,  do  not  know  the  names  of  common  objects,  cannot  form  concepts  or 
convey logical thoughts.  
  Unfortunately, these notions are based upon the work of educational psychologists who know very 
little about  language and even  less about black  children. The  concept of verbal deprivation has no basis  in 
social reality; in fact, black children in the urban ghettos receive a great deal of verbal stimulation, hear more 
well‐formed sentences  than middle‐class children, and participate  fully  in a highly verbal culture;  they have 
the  same  basic  vocabulary,  possess  the  same  capacity  for  conceptual  learning,  and  use  the  same  logic  as 
anyone  else  who  learns  to  speak  and  understand  English.  The myth  of  verbal  deprivation  is  particularly 
dangerous because it diverts the attention from real defects of our educational system to imaginary defects of 
the child; and as we shall see,  it  leads  its sponsors  inevitably  to  the hypothesis of  the genetic  inferiority of 
black children, which the verbal‐deprivation theory was designed to avoid. 
  The deficit theory attempts to account  for a number of  facts that are known to all of us: that black 





middle‐class children to do well  in school.  […] The deficit theory does not  focus upon the  interaction of the 
black child with white society so much as on his failure to interact with his mother at home. […]  
  The most  extreme  view which  proceeds  from  this  orientation‐‐and  one  that  is  now  being widely 
accepted‐‐is  that  lower‐class black  children have no  language at all.  […] Bereiter  concludes  that  the  [black] 
children's speech forms are nothing more than a series of emotional cries, and he decides to treat them "as if 
the children had no language at all." He identifies their speech with his interpretation of Bernstein's restricted 



























Charles  M  is  obviously  a  ‘good 
speaker'  who  strikes  the  listener  as  well‐
educated,  intelligent  and  sincere.  He  is  a 
likeable  and  attractive  person  –  the  kind  of 
person  that middle‐class  listeners  rate  very 
high on a scale of 'job suitability' and equally 
high  as  a  potential  friend.  His  language  is 
more moderate  and  tempered  than  Larry's; 
he makes every effort to qualify his opinions, 
and  seems  anxious  to  avoid  any 
misstatements  or  over‐statements.  From 
these  qualities  emerge  the  primary 
characteristic of  this passage –  its  verbosity. 
Words  multiply,  some  modifying  and 






here:  such  a  thing  as,  some  things  like  that, 
particularly.  Two  examples  of  dreams  given 
after  (2)  are  afterthoughts  that  might  have 




a  statement  of  his  beliefs  about  witchcraft 
which  shows  the  difficulty  of  middle‐class 
speakers  who  (a)  want  to  express  a  belief  in 
something but (b) want to show themselves as 
judicious,  rational  and  free  from  superstitions. 




100 words and  it  is difficult to see what else  is 
being  said.  ◄  In  the  following  quotations, 
padding which can be removed without change 
in meaning is shown in brackets. 
Without  the extra  verbiage and  the OK 
words  like  science,  culture  and  intoxicate, 
Charles M.  appears  as  something  less  than  a 
first‐rate  thinker. The  initial  impression of him 
as  a  good  speaker  is  simply  our  long‐
conditioned  reaction  to  middle‐class  verbosity:  we  know  that  people  who  use  these  stylistic  devices  are 
educated  people,  and we  are  inclined  to  credit  them with  saying  something  intelligent. Our  reactions  are 
accurate in one sense: Charles M. is more educated than Larry. But is he more rational, more logical, or more 








































































































































































“A child cannot be taught by anyone who 
despises him, and a child cannot afford 
to be fooled. A child cannot be taught by 
anyone whose demand, essentially, is 
that the child repudiates his experience 
and all that gives him sustenance, and 
enter a limbo in which he will no longer 
be black, and in which he knows he can 











Oakland School Board Ebonics 
Resolution 
 
[This is a copy of the resolution passed by the Oakland Unified 
School District Board of Education on 
December 18th, 1996, concerning the issue of Ebonics] 
 
 
1) WHEREAS, numerous validated scholarly studies 
demonstrate that African-American students as a part of 
their culture and history as African people possess and 
utilize a language described in various scholarly 
approaches as "Ebonics" (literally "Black sounds") or 
"Pan-African Communication Behavior" or "African 
Language Systems"; and 
 
2) WHEREAS, these studies have also demonstrated that 
African Language Systems are genetically based and 
not a dialect of English; and 
 
3) WHEREAS, these studies demonstrate that such West and Niger-Congo African languages have been officially recognized 
and addressed in the mainstream public educational community as worth of study, understanding or application of its 
principles, laws and structures for the benefit of African-American students both in terms of positive appreciation of the 
language and these students' acquisition and mastery of English language skills; and 
 
4) WHEREAS, such recognition by scholars has given rise over the past fifteen years to legislation passed by the State of 
California recognizing the unique language stature of descendants of slaves, with such legislation being prejudicially and 
unconstitutionally vetoed repeatedly by various California state governors; and 
 
5) WHEREAS, judicial cases in states other than California have recognized the unique language stature of African-American 
pupils, and such recognition by courts has resulted in court-mandated educational programs which have substantially benefited 
African American children in the interest of vindicating their equal protection of the law rights under the Fourteenth Amendment 
to the United States Constitution; and 
 
6) WHEREAS, the Federal Bilingual Education Act (20 U.S.C. 1402 et seq) mandates that local educational agencies "build their 
capacities to establish, implement and sustain programs of instruction for children and youth of limited English proficiency; and 
 
7) WHEREAS, the interests of the Oakland Unified School District in providing equal opportunities for all of its students dictate 
limited English proficient educational programs recognizing the English language acquisition and improvement skills of 
African-American students are as fundamental as is application of bilingual education principles for others whose 
primary languages are other than English; and 
 
8) WHEREAS, the standardized tests and grade scores of African-American students in reading and language arts skills 
measuring their application of English skills are substantially below state and national norms and that such deficiencies will be 
remedied by application of a program featuring African Language Systems principles in instructing African-American 
children both in their primary language and in English; and 
 
9) WHEREAS, standardized tests and grade scores will be remedied by application of a program with teachers and aides who are 
certified in the methodology of featuring African Language Systems principles in instructing African-American children both in 
their primary language and in English. The certified teachers of these students will be provided incentives including, but not 
limited to salary differentials. 
 
NOW, THEREFORE, BE IT 
 
1) RESOLVED that the Board of Education officially recognizes the existence, and the cultural and historic bases of West and 
Niger-Congo African Language Systems, and each language as the predominantly primary language of African-American 
students; and 
 
2) BE IT FURTHER RESOLVED that the Board of Education hereby adopts the report recommendations and attached Policy 
Statement of the District's African-American Task Force on language stature of African-American speech; and 
 
3) BE IT FURTHER RESOLVED that the Superintendent in conjunction with her staff shall immediately devise and implement the 
best possible academic program for imparting instruction to African-American students in their primary language for the 
combined purposes of maintaining the legitimacy and richness of such language whether it is known as "Ebonics," "African 
Language Systems," "Pan-African Communication Behaviors" or other description, and to facilitate their acquisition and 
mastery of English language skills; and 
 
4) BE IT FURTHER RESOLVED that the Board of Education hereby commits to earmark District general and special funding as is 
reasonably necessary and appropriate to enable the Superintendent and her staff to accomplish the foregoing; and 
 
5) BE IT FURTHER RESOLVED that the Superintendent and her staff shall utilize the input of the entire Oakland educational 
community as well as state and federal scholarly and educational input in devising such a program; and 
 
6) BE IT FURTHER RESOLVED, that periodic reports on the progress of the creation and implementation of such an educational 





































a  safety  valve  for  people  pressed  against  the  wall  for  centuries, 
deprived of  the advantages of  complete  social,  economic, moral and 
intellectual freedom. It is an articulate protest of a people given half a 
loaf of bread and then dared to eat it; a people continually fooled and 
bewildered  by  the mirage  of  a  better  and  fuller  life…  It  is  the  same 
means  of  escape  that  brought  into  being  the  spirituals  as  sung  by 
American slaves; the blues songs of protest that bubble  in the breasts 
of black men and women believed by their fellow white countrymen to 




This  is  how  the  late  African  American  journalist  and musician  Dan  Burley  began  his  1941  Original 






































































































































































































































































































In  a  given  verbal  community,  certain  responses  are  characteristically  followed  by  certain 
consequences. Wait! is followed by someone’s waiting and Sh‐h! by silence. Much of the verbal behavior of 
young children  is of  this sort. Candy!  is characteristically  followed by  the  receipt of candy and Out! by  the 




operant  conditioning. When  a  response  is  characteristically  reinforced  in  a  given  way,  its  likelihood  of 
appearing in the behavior of the speaker is a function of the deprivation associated with that reinforcement. 









by  a  characteristic  consequence  and  is  therefore  under  the  functional  control  of  relevant  conditions  of 
deprivation or aversive stimulation.  
Figure  ◄  represents  an  episode  in 
which  one  person  asks  another  for 
bread.  The  problem  of motivation  is 
disposed  of  by  assuming  a  hungry 
speaker  and  a  listener  already 
predisposed  to  reinforce  him  with 
bread.  The  first  physical  interchange 
takes place when  the mere presence 
of  the  listener provides  the occasion 
(SD)  for  the  speaker’s  mand  Bread, 
please!  The  speaker  does  not 
ordinarily emit the response when no 
one  is present, but when a  listener appears,  the probability of  response  is  increased. The visual and other 
stimulation supplied by the listener is indicated by the first ↑ in the diagram. The speaker’s response (Bread, 
please) produces a verbal  stimulus  for  the  listener. The  interchange here  (the  first ↓↓)  is  in  the  form of 











for  a  verbal  response  on  the  part  of  the  listener  (You’re welcome) which, when  heard  by  the  speaker, 
reinforces  the  response  Thank  you.  These  last  two  interchanges  are  not  an  integral  part  of  the  speech 








behavior  in  the  field of  learning. The Law of Effect has been 
taken seriously; we have made sure that effects do occur and 
that  they  occur  under  conditions  which  are  optimal  for 
producing  the  changes  called  learning.  Once  we  have 
arranged  the  particular  type  of  consequence  called  a 
reinforcement,  our  techniques  permit  us  to  shape  up  the 
behavior  of  an  organism  almost  at  will.  It  has  become  a 
routine exercise to demonstrate this  in classes  in elementary 
psychology  by  conditioning  such  an  organism  as  a  pigeon. 
Simply  by  presenting  food  to  a  hungry  pigeon  at  the  right 
time,  it  is  possible  to  shape  up  three  or  four  well‐defined 
responses in a single demonstration period‐such responses as 
turning around, pacing the  floor  in the pattern of a  figure‐8, 
standing  still  in  a  corner  of  the  demonstration  apparatus, 
stretching the neck, or stamping the foot. Extremely complex 
performances may  be  reached  through  successive  stages  in 
the  shaping  process,  the  contingencies  of  reinforcement 












which point a  food pellet would drop  into  the  tray. After  that happened,  the  rate of 
bar pressing would  increase dramatically and remain high until the rat was no  longer 
hungry. Skinner discovered that consequences for the organism played a  large role  in 
how the organism responded  in certain situations. For  instance, when the rat would pull the  lever  it would 
receive  food.  Subsequently,  the  rat made  frequent  pulls  on  the  lever.  Negative  reinforcement was  also 
exemplified by Skinner placing rats  into an electrified chamber that delivered unpleasant shocks. Levers to 
cut  the  power were  placed  inside  these  boxes.  By  running  a  current  through  the  “operant  conditioning 
chamber,” Skinner noticed that the rats, after accidentally pressing the lever in a frantic bid to escape, quickly 




One  of  Skinner's  experiments  examined  the  formation  of  superstition  in  one  of  his  favorite 
experimental  animals,  the  pigeon.  Skinner  placed  a  series  of  hungry  pigeons  in  a  cage  attached  to  an 
automatic mechanism that delivered food to the pigeon "at regular  intervals with no reference whatsoever 
to  the bird's behavior." He discovered  that  the pigeons associated  the delivery of  the  food with whatever 


















ideally  as  a  mechanism  that  provides  an  enumeration  of  the 
sentences  of  L  in  something  like  the way  in which  a  deductive 
theory gives an enumeration of a set of  theorems.  (Grammar,  in 
this  sense  of  the  word,  includes  phonology.)  Furthermore,  the 
theory  of  language  can  be  regarded  as  a  study  of  the  formal 
properties  of  such  grammars,  and,  with  a  precise  enough 
formulation, this general theory can provide a uniform method for 
determining, from the process of generation of a given sentence, a 
structural description which  can  give  a  good deal of  insight  into 
how  this sentence  is used and understood.  In short,  it should be 
possible  to  derive  from  a  properly  formulated  grammar  a 
statement  of  the  integrative  processes  and  generalized  patterns 
imposed  on  the  specific  acts  that  constitute  an  utterance.  The 
rules of a grammar of the appropriate form can be subdivided into 
the  two  types,  optional  and  obligatory;  only  the  latter must  be 
applied  in  generating  an  utterance.  The  optional  rules  of  the 




constitutes,  of  course,  the  actual  data  for  any  study  of 
language. The  construction of a grammar which enumerates 
sentences  in  such  a  way  that  a  meaningful  structural 
description can be determined for each sentence does not  in 
itself  provide  an  account  of  this  actual  behavior.  It merely 
characterizes abstractly  the ability of one who has mastered 
the  language to distinguish sentences from nonsentences, to 
understand  new  sentences  (in  part),  to  note  certain 





(or  semantic  or  statistical)  similarity  or  identity  of  grammatical 
frame.  […]  It appears  that we  recognize a new  item as a  sentence 
not because  it matches  some  familiar  item  in any  simple way, but 
because  it  is  generated  by  the  grammar  that  each  individual  has  somehow  and  in  some  form  internalized.  And we 
understand  a  new  sentence,  in  part,  because  we  are  somehow  capable  of  determining  the  process  by  which  this 
sentence is derived in this grammar. […]  
The child who  learns a  language has  in some sense constructed  the grammar  for himself on  the basis of his 
observation of  sentences and nonsentences  (i.e., corrections by  the verbal community). Study of  the actual observed 
ability of a  speaker  to distinguish  sentences  from nonsentences, detect ambiguities, etc., apparently  forces us  to  the 
conclusion that this grammar is of an extremely complex and abstract character, and that the young child has succeeded 




constructing  an  extremely  complex  mechanism  for 
generating  a  set  of  sentences,  some  of which  he  has 
heard, or  that an adult can  instantaneously determine 
whether (and  if so, how) a particular  item  is generated 
by this mechanism, which has many of the properties of 
an abstract deductive  theory. Yet  this appears  to be a 
fair description of  the performance of  the speaker,  listener, and  learner.  […] The  fact  that all normal children acquire 













Four assumptions long associated with the innatist position: 
 
1) Acquisition is rapid 
2) Acquisition is instantaneous 
3) Acquisition happens without direct instruction 










that  they  generate,  specify,  or 
characterize,  a  virtually  infinite  number 
of  sentences.  A  speaker  is  capable  of 
using  and understanding  sentences  that 
have no physical similarity – no point‐by‐
point  relationship  –  to  any  sentence  he 
has ever heard. 
 
An  interesting experiment  in  this  regard 
was  conducted  by  Richard  Ohmann,  a 
professor  at  Wesleyan  University.  He 
showed 25 people a simple cartoon and 
asked  them  to describe  in one sentence 
what was going on  in  the picture. All 25 
responses  were  different.  Next  the 
professor put his results into a computer 
program  designed  to  determine  how 
many  grammatically  correct  sentences 
could be generated from only the words 











































































































































































▲Source: Trisha Maynard “An Introduction to Early 
Childhood Studies”  (2012) 
▲This cartoon depicts a typical experiment in which a 
researcher is trying to determine when a child acquires 
the ability to perceive incorrect speech. (© Orin Percus.) 
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Infants  appear  to  be  born  with  the  ability  to 
perceive  and  focus  on  the  sounds  that  are 



























































































































































































































































































































































































































































































Great Moments in Teaching 
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